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Meir ben Gedaliah, Sefer She`elot u-teshuvot Maharam Lublin, Jerusalem
1977, pp. 18v-19r
Question 43
Question
This deals with a man of low spirit, a man of pains and sickness,
mentally distraught because of an unfortunate incident which, as it were,
God caused to happen to him in line with the old proverb, “From the wicked
cometh forth wickedness.”
It happened during the time of the Tatar incursions into Volhynia that
happened regularly in that region. Every man there was expected by the lord
[of the town] and his advisors to be armed and ready to fight them. One day,
the man in question was trying out his gun, which is called in German
[Yiddish] büchse, as musketeers do. He was shooting his rifle through a
window in his house at a target fixed on the wall in his yard. Just then a man
coming from the market into the courtyard on his way to the house, ran into
that place [i.e. the impromptu range] and was unfortunately killed. He was
not noticed [by the musketeer] and certainly not aimed at. The man who
shot him had never seen the unfortunate fellow before, as was later made
clear in the evidence collected by his neighbors. It was further testified that
the Gentile who was the superior officer of the Jewish musketeer – he was
the commander of his ten-man platoon – had stationed himself outside to
warn anyone trying to go into the courtyard. Indeed, he did so in this case,
too, shouting at the man and warning him not to go in, as came out in court.
Now this musketeer has come to me, weeping and crying in the
bitterness of his soul and has willingly offered to take upon himself any
penance for the calamity which unfortunately happened through him.
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I saw that he was a sick man, for he had just recovered from leprosy,
Heaven forfend, and was weak of foot, and that he did not have the strength
to wander from town to town as would be required of a proper penitent. In
addition to this, he is burdened with sons and daughters who are dependent
on him and he lives in a village among gentiles. I have made up my mind to
do some research and find some support in the words of Our Sages of
Blessed Memory for lightening his [penitential] exile.
Response
… The subject of our discussion is like a case of an unavoidable
accident, for the person in question had relied on the guard who was
stationed outside, even though he was a Gentile. But the unfortunate victim
disobeyed at the cost of his life.
Now considering these circumstances and in view of the musketeer’s
poor physical condition, I have seen fit to lighten his exile of wandering
about in the towns of his region, as indicated in the sheet of penance which I
have written for him. On every Monday and Thursday he must come on foot
from the village where he lives to the nearest community to be cursed and
beaten, all of which is described below. That is, he shall first go to the
Ostróg community and lie at the doorway of the synagogue as everyone is
leaving to make confession and be beaten. Then to the Winnica community
in the same way and afterwards to Zasław, Ostropol and Sieniawa to do the
same in each place. And then in Konstantynów, on each Monday and
Thursday he will come on foot from the village where he lives to the
synagogue there and sit behind the door. There he is to be beaten and to
make confession and fast every day until half a year is passed, on some
occasions fasting for three days and three nights.
But when I saw that this was more than his strength could bear, for he
was a sick man, I again lightened his penance. He is to fast only three days
in every seven, though he may not eat meat or drink liquor during the week,
apart from the Sabbath and festivals. He is not to sleep on mattresses or
pillows during the week, nor may he put on a clean garment, take a bath and
wash his hair except for once a month. He may not go to any festive meal or
have his hair cut. And I have made all these exceptions for him because he
is a sick man and in pain; he cannot wander from town to town and he has
sons and daughters dependent on him.
These are the words of the busily engaged Meir.
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מאיר בן גדליה ,ספר שאלות ותשובות מהר"ם לובלין ,ירושלים תשל"ז ,עמ' י"ח ב' י"ט א'
שאלה מ"ג
מעשה באיש קשה רוח איש חולי ומכאוב וגם חולי בחולי הנכפה על מעשה בלתי טהור שאנה
האלהים לידו ע”ד משל הקדמוני כי זה כאשר היה הרעש בוואלי”ן בסבת הקדרים כאשר הוא
רגיל להיות בכרכי יושבי המחוז וכל אחד מחוייב להיות מוכן וכלי משחיתו בידו לערוך
מלחמה וקרב כנגדם בצווי הדוכוס והשרים ויהו היום ירה האיש הנוכחי בבליסטרא שקורין
בל”א ביק”ס מביתו בעד החלון למקום המצויין לו בכותל בחצירו כדי לנסות הביקס כאשר
יעשו המורים והנה איש אחד בא מן השוק לתוך החצר ההוא ורצה ליכנס לבית ההוא ורץ
לתוך המקום ההוא הרמוז ונהרג בעו”ה בלי ראיה ובלי שום כוונה כי האיש הנ”ל לא ראוהו
מעולם כאשר מבואר בעדויות ב”ד שגבו לו אנשי עירו וגם הועד שהנכרי שהיה נוגסו של
ישראל והוא ממונה עליו כי הוא היה שר עשרה עמד בחוץ להזהיר מח שחבא לתוך החצר וכן
עשה וגער באיש ההוא והזהיר אותו שאל יקרב הלום כאשר הוא מבואר בב”ד .והנה בא אלי
האיש ההוא צועק ובוכה במר נפשו ונדבה רוחו לקבל תשובה שלימה על המכשלה הזאת
הבאה לידו בעו”ה .וראיתי אותו כי הוא היה איש חולי כי מקרוב עמד מחולי הצרעת ל”ע
ונכה רגלים ואין בכוחו לכתת רגליו מעיר לעיר כדין ב”ת גמור .נוסף ע”ז כי הוא מטופל
בבנים ובנות המוטלים עליו לפרנסם והוא דר בין העכו”ם בכפר .נתתי אל לבי לדרוש ולחקור
למצוא סמך בדברי רז”ל להקל מעליו דרכי הגלות.
ומצאתי און לי ממשנה דפ’ אלו הן הגולין וז”ל הזורק אבן לרשות הרבים והרג הרי זה גולה
ר’ אליעזר בן יעקב אומר אם משיצאת האבן מידו הוציא הלה את ראשו וקבלה פטור וטעמו
דר”א איתא התם בברייתא דכתיב ומצא פרע לממציא את עצמו ופירש”י ומצא משמע שהוא
שם ומצאו נשירת נשל הברזל כו’ .ופסק הרמב”ם פרק ה’ מהלכות רוצחים כוותיה וכן
מסתבר דמשנת ר”א קב ונקי והלכה כמותו בכל מקום הרי קמן דבממציא את עצמו פטור וה”ה
בנ” ד שהוא המציא את עצמו ובא והכניס ראשו בתוך המקום המוגבל וקבלה .ואין לומר
דדוקא נקיט הוציא הלה את ראשו דהיינו הוציא ראשו מן החלון כמו שפרש”י ז”ל דלא הוי
ליה לאסוקי’ אדעתיה אבל בנ”ד הוה ליה לאסוקי אדעתיה שמא יבא אחד מן השוק לתוך
החצר שהרי יש לו רשות ליכנס ואיתא נמי התם במשנה הנזכר’ זרק אבן לחצירו והרג יש
רשות לניזק ליכנס שם חייב גלות דהא מקרא קא יליף מדכתיב ומצא וכו’דמשמע שהיה שם
כבר .וע”כ צריכים אנו למצוא האי פטור במקום המלוה דהיינו יער הכתוב בתורה וביער ליכא
ממציא את עצמו אלא כס”ג בנ”ד .וכל מה שאנו למידין משם צריך להיות דומה ליער כדאיתא
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התם מה יער יש  //רשות לניזק ליכנס לשם כו’ .ועוד דטעם הפטור לא יכול להיות מטעם
דלא ה”ל לאסוקי אדעתי’ דא”כ אף כשהיה שם כבר ומוצאו נשירת הברזל ליפטר דלא ה”ל
לאסוקי אדעתי’ מנשילת הברזל אלא טעמא הוי כיון דממציא את עצמו הוא בעצמו קירב
מיתתו וה”ה כנ”ד .והא דאיתא התם זרק אבן לחצר כו’ היינו שהרגו שם במקום שהי’ עומד
אחר הכניסה לא שנכנס במקום הזריקה ונהרג וכן משמע לשון הרמב”ם שכתב הנכנס לחצר
ב”ה שלא ברשותו והרגו ב”ה בשגגה הרי זה פטור מן הגלות כו’ ואם נכנס ברשותו הרי זה
גולה.
ועוד בר מדין ובר מדין נ”ד דומה לאונס שהוא אשומר שבחוץ סמך שהסיר כל מי שיבא אף
שהוא נכרי כאשר עשה והאיש ההוא פשע בנפשו כאשר הועד וע”פ הדברים האלה ובראותי
חולי גופו ראיתי להקל מעליו הגלות רק שיגלה למקומות אשר סביבותיו הקרובים כאשר
רשום בגליון תשובה שרשמתי לו .וגם בכל יום ב’ וה’ יגלה מהכפר לתוך הקהל הסמוך לו
לקבל נידוים ומלקויות כאשר הכל רשום למטה .דהיינו בראש ילך לק”ק אוסטר’ וישכב תחת
ולק”ק וויניצא”ה גם כן ואחר כך ילך לק”ק מפתן ב”ה בשעת יציאה מב”ה וילקה ויתודה.
זסל”ב ולק”ק אסטריפאלי ולק”ק סינאוו”י ויעשה גם כן כנ”ל .וכן בק”ק קאסטנטנין ובכל
שני וחמישי יבא מהכפר אשר הוא דר שם לב”ה של ק”ק קאסטנטין ברגליו וישב אחורי
הדלת .וילקה ויתוודה ויתענה בכל יום עד כלות חצי שנה וגם כמה פעמים ג’ ימים וג’ לילות.
ובראותי יותר מכדי כחו כי היה איש חולי הקלתי מעליו להתענ’ ג’ ימים בכל שבוע ואל יאכל
כל ימי השבוע בשר ואל ישתה יין שרף חוץ משבתות וי”ט ואל ישכב על כרים וכסתות כל ימי
החול ואל ילבוש כתונת כ”א אחת בחדש ואל ירחוץ ולא יחוף את ראשו כ”א פעם אחת בחדש
ואל ילך לשום סעודה ואל יגלח ראשו .וכל מה שהקלתי עליו הוא בסבת שהוא איש חולי
ומכאוב ולא יוכל לכתת רגליו מעיר לעיר וגם יש לו בנים ובנות המוטלים עליו לפרנסם .כה
דברי מאיר הטרוד וכו’.
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Natan Notte Hanover, Sefer Yavein Metsulah, Venice 1653:
[2v]
Anyone who did not flee or was unable to do so lost his life. Many of the
communities on the other side of the Dnieper, and close to the steppe, such
as Pereiasław, Baryszówka, Piratyń, Boryspole, Lubin and Łachowce and
the surrounding regions, were unable to flee and so died harsh and cruel
martyrs` deaths. Some [Jews] were skinned alive and their flesh thrown to
the dogs; some had their hands and legs cut off, with their bodies thrown on
the highway to be run over by wagons and trampled by horses; others were
seriously, but not mortally wounded and thrown aside to die slowly,
writhing in their own blood until their souls left them. Many were buried
alive.
They slaughtered infants in their mothers’ laps. Many children were
torn into pieces like fish. They slashed the bellies of pregnant women,
removed their fetuses and beat their faces in. They tore open the bellies of
some of these women and put live cats in. They then sewed up their bellies
and cut off their hands so that they would not be able to take the live cats out
of their bellies. They hung infants on their mothers’ breasts. They skewered
some of the children, roasted them over a fire and then brought to their
mothers to eat. Sometimes they would use the bodies of Jewish children to
make bridges to cross over.
There was not one form of unnatural death that they did not do to
them, as well as all four judicial death penalties [stipulated in Jewish law] stoning, burning, beheading and strangling. Many were taken into captivity
by the Tatars. They tortured and raped girls and women in front of their
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husbands. The beautiful girls and women they took as slaves and bakers,
even making some their wives and mistresses.
They did much the same in all the places they came to, not sparing the
Polish non-Jews, especially the priests and the monks. Several thousand
Jews on the other side of the Dnieper were killed and several hundred forced
to convert. Torah scrolls were ripped to pieces and made into bags and
footwear, which they used the Tefilin straps to tie round their legs. The
Tefilin boxes were thrown on the trash. They used other Holy Books to
pave the roads and to stuff their guns. It all makes the ears ring.
[7r-v]
In the town of Krzemieniec, one hoodlum took a slaughtering knife, and
slaughtered several hundred Jewish children. He asked his friend, whether
they were kosher or treif. He replied, “They are treif,” so he threw them to
the dogs. After that, he grabbed one, burst into the slaughterhouse, and
asked, “Is this one kosher?” He answered, “It is kosher.” They checked,
just like [the kosher slaughterers] do with goats and sheep, and then carried
it on a pole through the streets of the town, calling out: “Who wants to buy
goats and sheep?” The Lord avenge their blood.
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נתן נטע הנובר ,ספר יון מצולה ,ונציה תי"ג ,עמ' ב' ב'
ומי שלא ברח או שלא יכל לברוח דמו בראשו והרבה ק”ק אחורי הנהר ניפור הקרובים אל החלל,
כגון ק”ק פריסלב וק”ק ברישופקה וק”ק פריטין וק”ק בורישפולי וק”ק לובן וק”ק לוחויץ ואגפיהן
שלא יכלו לברוח ונהרגו על קדוש השם במיתות משנות קשות ומרות ,קצתם פשטו עורם מעליהם
והבשר השליכו לכלבים ,וקצתם קצצו ידיהם ורגליהם והשליכום על הדרך ועברו עליהם בקרונות
ודרכום בסוסים ,וקצתם פצעו בהם פצעים הרבה שלא יהיו כדי להמית והשליכום בחוץ שלא ימותו
מהרה ויפרפרו בדמיהם עד שיצאה נשמתם .והרבה קברו בחייהם ושחטו ילדים בחיק אמותם.
והרבה ילדים קרעו לקרעים כדגים ,ונשים מעברות בקעו בטנם והוציאו העבר וחבטו בפניהם.
וקצתן קרעו בטניהם ושמו חתול חי בתוך הבטן והניחון כך בחיים ותפרו הבטן וקצצו בהן ידיהן
שלא יוציאו החתול חי מן הבטן ותלו הילדים בדדי אמותם וקצת ילדים תחבו בשפוד וצלאום אצל
האש והביאום אל אמותם שיאכלו מהם ,ולפעמים לקחו מילדי העברים ועשו גשרים לעבור עליהם.
לא היתה מיתה משנה בעולם שלא עשו בהם וכל ד’ מיתות בית-דין :סקילה ,שרפה ,הרג וחנק.
והרבה לקחו הקדרים בשביה ,ונשים ובתולות ענו ושכבו עם הנשים לפני האנשים ,והבתולות
והנשים היפות לקחו לשפחות ולאופות וקצת לנשים ולפילגשים .כיוצא בזה עשו בכל המקומות אשר
היו מגיעים שמה וגם לעכו”ם שהיו מעם פולין עשו כהנה ,וביותר להכמרים והגלחים .ונהרגו
אחורי הנהר ניפור כמה וכמה אלפים נפשות מיהודים וכמה מאות שהכרחו להמיר דתם .וספרי
תורות קרעו לקרעים ועשו מהם שקים ומנעלים לרגליהם ורצועי תפלין לקחו לכרוך סביב רגליהם,
וקצוצי תפלין השליכו בראש כל חוצות ומשאר ספרי קדש עשו גשרים ברחובותיהם וקצת לקחו
לתחוב בקני השרפה ,אשר כל שומע תצלנה אזניו.
עמ' ז' א'-ב'
ובק”ק קרמניץ לקח צורר אחד סכין של שחיטה ושחט כמה מאות ילדים מילדי העברים ושאל
לחברו אם זה כשר או טרפה ,ואמר :זה טרפה ,והשליך לכלבים .ואחר כך לקח אחד ופרע לבית
השחיטה ,אמר :זה כשר ,ובדקו כמו שעושין לגדיים וטלאים וישאוהו במוט בכך רחובות העיר
והכריז :מי רוצה לקנות גדיים וטלאים .השם ינקום דמם.
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Shabtai ben Meir Katz, Selihot ve-kinot, Amsterdam 1651, 3r-v
The hooligans in Ukraine spread out across our lands and destroyed the whole of
Ukraine, Podolia, Volhyn – we had nowhere to go. Even in parts of Lithuania they
destroyed our homes and killed many of us. They chased us on the mountains,
our pursuers were swifter than eagles. They destroyed Pawołocz entirely, until our
hearts broke within us. They destroyed Pohrebyszcze, leaving us nothing to live
on. In Biała Cerkiew, they made our faces as black as the rim of the cooking pot.
They killed some three thousand pure souls in Bar, tossing out our goods; they
tore up our Torah scrolls, and destroyed and defiled out synagogues. In
Konstantynów they killed 1500 of our people and in Połonne they committed a
huge massacre on our streets – some ten thousand holy souls, the jewel in our
crown, for it was a fortified town and all our rabbis and beloved [scholars] had
fled there. After that, they killed in Ostróg all those left in our land, destroying
the city and our communities with all the surrounding regions and settlements,
more than three hundred great and important communities. Particularly in Narol,
Szczebrzeszyn, and Tomaszów, they killed in the thousands and tens of thousands
during the month of Tishri 409 as we count the centuries. They took out the
Torah Scrolls and the hollow tablets [?] and spread the leaves out flat on an area
of ground outside [the houses] and on the streets, slaughtering on the leaves
family after family with sharp knives and swords – the sages and the wise men,
old men and old women, male and female – killing brothers in front of sisters. On
one day, they slaughtered fathers and sons and in the Mikveh, which purifies
every impurity and abomination, where dishes, menstruants, and those suffering
discharge were washed [pure], they threw 1,500 innocent children and buried
them alive – their lips still moving as they writhed between life and death. In the
face of all this will God hold back? Will the Lord who dwells in the wild places
[also: steppes] remain silent?
8
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שבתאי בן מאיר כ"ץ ,סליחות וקינות ,אמסטרדם תי"א ,עמ' ג' א'-ב'
והרקים אשר בארץ אקריינא גם הם נפוצו על כל מדינותינו ,והחריבו כל אקריינא ופאדלי ,וואלין,
לא נודע איה מקומינו .גם מקצה ארץ ליטא עקרו תחומינו והירבו חללינו ,על ההרים דלקונו,
מנשרי שמים היו קלים רודפינו ,ק”ק פאבלויטש הרסו עד היסוד ,עד כי נמס לבנו .ק”ק פאהרביש
החריבו ,לא השאירו מחיה בכל גבולנו .בק”ק שדה לבן השחירו כשולי קדרה פנינו .בק”ק באר
הרגו כשלשת אלפים נפשות קדושות וגם שם השליכו משכנותינו ,קרעו ספרי תורתינו ,והרסו
ובססו מקדשינו .ובק”ק קושטנטין הרגו ט”ו מאות נפשות מבני עמנו .ובק”ק פאלינוי הרגו הרג
רב מאד בכל רחובותינו ,כמו י’ אלפים נפשות קדושות עטרות ראשנו ,כי היתה עיר בצורה וברחו
שם כל גאונינו ומחמדינו .ואחר כך הרגו בק”ק אוסטרוה הנשארים שם בנחלתינו ,והחריבו כל
העיר וכל קהילותינו ,וכל הגלילות והישובים אשר סביבותינו ,יותר מג’ מאות קהלות גדולות
וחשובות .ובפרט ק”ק נהראל וק”ק שעברשין וק”ק טאמשאווי ,שם הרגו לאלפים ולרבבות,
בחודש תשרי שנת ת’ טית למספר הקבוצות ,והוציאו שם ספרי תורה ולוחות נבובות ,ועשו שטח
גדול מהיריעות וישטחו שטוח על פני האדמה בחוצות וברחובות ,ושחטו על היריעות זבח משפחה
ומשפחה בחלפים וחרבות ,חכמים ונבונים ,זקנים וזקנות ,זכרים ונקבות ,והרגו אחים לעיני אחיות
ושחטו ביום אחד בנים על אבות ,ובמקוה המים המטהרת מכל טומאות ותועבות ,שם היו מטבילין
כלים ונדות וזבות ,השליכו שם ט”ו מאות ילדים תמימים בריבות ,ויכסו עליהם עפר ועודם
מפרפרים ושפתותיהם בקבר דובבות .העל אלה תתאפק ה’ ותחשה יה שוכן ערבות?
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Yosef ben Eleazar Lipman Ashkenazi, A Lament for the Disasters of the
Ukrainian Communities, Prague 1648
You, dear gentlemen, know that this lament was originally written in the
Holy Tongue. Since many people cannot understand it, it cannot really touch
their hearts, so people have asked, in advance of the Holy Season, to print
octavo pages in Yiddish to put in the prayerbook in order to see for
themselves God’s wrath and in order to get close to God’s awe
In the text one will read in brief <on the events> as if he himself was
present. What sort of events happened and how it affected some of the
communities. Whoever reads this dirge will surely contemplate performing
the duties of repentance, prayer, and charity in order that He will put an end
to it: may the sufferings of Ukraine, Lithuania, and Moravia, lead us straight
to the Holy Land.
…
You, dear friends, let us weep and mourn,
For the disasters which have happened in our days,
In the year 1648 have the Cossacks persecuted us
With cruelty so great that it cannot be retold.
In particular, you pious women and maidens,
How has our joy been destroyed!
You should rent your clothes,
And weep, “Woe” over the great sorrow.
…
We may well indeed mourn with a weep and a cry,
That such saints should leave us,
Their souls will surely rest with [those of] the other pious men,
10
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The ten Martyred of the Kingdom who died a martyr’s death.
Now each person may weep and make a rip [in their clothes],
[For] what the evil peasants did in Reissen,
Eagerly ripping the Holy Sifrei Torah.
So cry out like a woman suffering in labour.
Cutting up the Sifrei Torah to make Pistoles for their feet,
Holy Torah, how can this not hurt you?
Oy Vay, how have they made your sweet words unclean,
So my eyes run with tears like a spring.
…
Hunters and Cossacks have gathered like bees,
There is no reason or point to talk to them,
Because they are peasants they are servile.
They murdered on one day, fathers with their sons.
Man, see how they kill a mother with her child,
With such cruelty as is not found in the Torah,
The dead are left to lie in the rain and the wind,
And many while still living tossed quickly into the grave.
…
Women and maidens were defiled and dishonoured (raped),
Many became heretics, leaving (the faith) of the One,
Many shuls were destroyed until (they were) just four walls.
Dear God, Why are you tarrying, see our distress.
…
So they ran to Tulczyn in a great throng,
There they were squashed terribly;
And if one escapes a lion – he meets a bear in the road;
He runs into a house – then he is bitten by a serpent.
There, too: they thought that they would escape,
Because they found Polish soldiers there,
But they were false, as Polish soldiers are,
So they hacked them until the blood ran.
11
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יוסף בן אלעזר ליפמאן אשכנזי ,קינה על גזירות הקהילות דק”ק אקר”יינה ,פראג ת”ח
איר ליבן רבותי ,ווישט / ,אז די קינה גאר שין אויף לשון הקודש גימכט איזט , /און דר ווייל
פיל לייט ניט קענין עז פר שטין / ,קען עז ניט אזו צום הערצן גין  /האבן גיבעטן לייט  /קיגן
דר הייליגי צייט / ,אין דייטשן צו דרוקן הלבי פירטל ביגן / ,אין סדור צו ליגן / ,גאט שטראף
פאר זיך זעהן / ,זיך צו גאטש פארכט גינעהן.
דארינן ווערט אלש בקיצור לעזן / ,אז ווער ער זעלברט דר ביי גיוועזן : /וואש זיך פאר
מעשים האבן פאר לאפן  /אונ אין טייל קהלות די עש האט גיטראפן . /ווער ווערט לייאנן דיא
קינה / ,ווערט זיך גוויש בזינה  /תשובה תפילה צדקה צו טאן[!] / ,אז ער זאל מאל אויף הערן
לאן  /קיגן גזירות לנד אקריי”ני ליט”א מעררי”ן  /בלד אין היילגן לאנד פירן.
...
איר ליבי פריינד לאט אונש וויינן אונ קלאגן
אויף די גזרות וואש גשעהן זיין אין אונזרן טאגן!
בשנת חבל”י משי”ח טעטן אונש קאזקין יאגן
מיט גרוש אכזריות ,איז ניט מיגליך צו זאגן.
בפרט איר פרומי ווייבר אונ מיידן,
וויא איז פאר שטערט ווארדן אונזר פריידן!
עז איז בילך צו רייסן דיא קליידן.
אוי וויא גשריאן איבר דער גרושי ליידן.
...
מיר מעגן וואל קלאגן מיט וייא אונ ברומן,
אז אונש זיין זעלכי קדושים וועק קומן!
אירי נשמות ווערן גוויס רואן בייא אנדרי פרומן-
עשרה הרוגי מלכות דיא על קידוש השם זיין אום קומן.
נון מאג וואל איטליכר וויינן אונ קריעה רייסן,
EMW 2013
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וואש דא האבן גיטאן ריקם פויארן אין רייסן!
די הייליגי ספרי תורות צוריסן מיט פלייסן,
דרום טוט שרייאן אז איין פרויא טוט שווער קרייסן.
ספרי תורות צו הקיט דרויז גימכט פאסטליז א[ויף] פיסן,
הייליגי תורה ,וויא זאל דיך דאש ניט פאר דריסן?
אוי וויא ,וויא האט מען פאר אונריינגט דייני ריד זא זיסן,
דרום מיין אויגן מיט טרערן אז איין באך פליסן.
...
יעגר אונ קאזקין זיך גיזמליט אז די בינן,
עש איז קיין טעם וסברות צו רידן מיט אינן,
דר ווייל זיא זיין פויארן ,האבן פלעגן צו דינן,
האבן גישעכט אן איינם טאג דיא פעטר מיט איר זינן.
יחיד ,זע ,וויא הרגת מן דיא מוטר מיט איר קינד,
מיט אכזריות ניט וויא מן עש אין דער תורה גפינד;
די מתים לאזן ליגן אים רעגן אונ ווינד,
אך פיל לעבנדיקר הייט אין גרובן גיווארפן גשווינד.
...
נשים ובתולות מטמא גיוועזן אונ גישענט,
אך פיל כופר גיוועזן ,פון יחוד וועק גיווענט,
פיל שולן איין גיליגט ביז אויף פיר ווענד.
ליבר גאט ,ווארום הלשטו דיך אויף ,זע אונזר אילענט!
...
נאך טולטשין זענד גילאפן פאר גרושן גידרנג,
דארטן האט מן זיא גיקוועטש מיט ביצונג;
אז איינר ווייכט דעם ליבן ,ביגענגט אים איין בער אין גנג,
זא לויפט ער אין הויז  -בייסט אין איין שלנג.
זא דא אך :זיא האבן גימינט ,זיא זיין אנטרונן ,
דר ווייל זי האבן פוליש פאלק דרין גיפונן ;
האבן אבר גיפעלשט ,אז זיא טונן;
דרום האט מן זיא גיהקט ביז דש דאז בלוט איז גרונן.
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Samuel Twardowski, The Civil War, Kalisz 1681, p. 14
[The Cruelty of the Peasants]
[Following the blowing up of the Tulczyn fortress by the rebels]

In this chaos they fell upon the ramparts with a horrible rumble, hitting and
chopping whatever came their way, until the whole area was bathed in
blood. That was the sign that made their anger towards us clear: they made
no difference of blood or figure and put everyone to the sword. They tore
children apart before their mothers’ eyes and impaled them on crosses.
Having first defiled the rosy blooms of maidens (worse than any
executioner!), they cut them into two. They skinned the priests and only
then killed them and, surpassing Diomedes’ tyrannies and crimes, they
missed none. 1 Was the Prince himself treated most dishonorably? A
peasant, not knowing whose head it was, chopped it off with his axe, for
which he was appointed company commander. The Prince’s wife was lost
somewhere [shared?] among the commanders, and eventually given to the
colonel. And thus she alone survived the massacre.
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Samuel Twardowski, Wojna Domowa, Calissi 1681, p. 14
[Okrucieństwo chłopskie]
A oni w-tym otmęcie, z-hukiem przerażliwym
Przepadaią na Wały, co się im na winie
Siekąc, i zabiiaiąc: że wszyktka opłynie
Krwią Area. I z tego dopiero się znaku
Złość ich ku nam pokaże; gdy nie czynią braku
W-żadney krwi, komplexyey, wszytkich w-pień ścinali:
Dziateczki przed oczema Matek rozdzierali,
I wbiiali na krzyże: Panienkom wprzod kwiaty
Splugawiwszy rożane, (o nad wszytkie Katy!)
Toż ich w-puł rozcinali. Z-skor wyzuwszy Xiażą
Zabiiali dopiero, i ktore zwycieżą
Wszytkie Dyomedowe Tyraństwa i zbrodnie,
Żadnego nie mineli. Sam iako niegodnie
Xiąże utraktowany? Gdy nie pomniąc czyią,
Iegoż mu Chłop siekierą uciał na pniu szyie.
Za co w-Woysku Setnikiem od wszytkich obrany.
Xieżna gdzieś zamieszana miedzy Hatamany,
Aż się Pułkonikowi nierychło dostała
I procz iedna z-tey Rzezi sama pozostała.
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Akty izdavaemye vilenskoiu kommissieiu dla razbora drevnikh aktov, V,
Vilna 1871, 173-176
From the Brześć Castle Records, 1664

We, the officials, nobles, and citizens of the Vitebsk region, currently
imprisoned in the Land of Muscovy, declare that the Jews of the castle and
town of Vitebsk, together with their wives and children were captured by
Wasily Piotrwicz Szeremiciow, noble Muscovite Governor, and the
Muscovite forces , imprisoned in Vitebsk, and sent to Muscovy. There, they
were [sent] first to Great Novgorod [where they] remained for a few weeks
under great guard in a dark dungeon in enormous misery and affliction.
Neither they nor us were given any food by the prince, [who] tormented
them with such heavy imprisonment. Quite a few of them - several score –
perished and froze to death from the great misery and affliction there in
Great Novgorod and on the road. Later, like the nobles, some of whom
were brought from Pskov, others from Great Novgorod, where we were
imprisoned, to other places and towns in Muscovy, these Jews from Vitebsk
were taken, by order of the prince, with their wives and children to various
Muscovite towns and horribly imprisoned. Then they were brought to
Kazan, where they were for some time – and still are - kept in prison. None
of these Jews, despite severe pressures from Moscow, gave in to the various
constraints and threats and converted to Christianity. Rather, as faithful and
loyal subjects of His Royal Highness, our Gracious Lord, loving both His
Royal Highness and our Republic, they did not let themselves be led astray,
awaiting the grace of God that, by the mercy of His Royal Highness, they
might be freed from this Muscovite imprisonment.
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When they were living in Vitebsk, they bore, with us, all the burdens, both
before and after [the beginning of] the fourteen-week siege of Vitebsk and
its fortresses by the hostile Muscovite forces. Close to the hillocks of
Vitebsk’s lower castle, they first added thirty two yards to the wooden
rampart around the old ruined wall of the lower castle and then, during the
siege, seeing how urgent the need was, they added from their own wood and
at their own expense, sixty eight yards of fortifications with spurs, near the
ruined lower castle. They also fixed and fortified the so-called Jewish gate
with good building. These Jews also made at their own expense a secret
container for collecting and treating water [connected] to the Dzwina river while under great and heavy siege. They contributed several hundred logs of
wood, three yards long, to the building effort for the castle, and, at their own
expense, planned and built a turret as well as helping in building other
turrets, providing wood and craftsmen, whom they paid.
In the town of Vitebsk itself, we the nobility built barricades and heaped up
earth during the heavy siege and the Jews helped us and took part in the
building and heaping, they also added two hundred and forty logs of wood
as we built the barricade. These same Jews gladly received His Honor
Gregory, Krzysztof Mozeyko, Captain of His Royal Highness, sent to
Vitebsk with a hundred dragoons by His Grace and Princely Honor Janusz
Radziwiłł, Governor of the Vitebsk region and Great Hetman of the Grand
Duchy of Lithuania. Though there were not too many stations in Vitebsk,
they supplied them. This cost them, so they told us, three hundred zloties.
The Jews, just like us nobles, divided the dragoons amongst a few of them,
and looked after their needs, feeding and nourishing them and giving them
money. And to the Officers of Dragoons these Jews even gave a gift of fifty
zloties. And when, on the orders of His Grace and Princely Honor the Great
Hetman of the Grand Duchy of Lithuania two volunteer dragoon regiments,
one of Captain Szowkialo, the other of Pan Staniszewski, which were in
their way to Jezierszcz, came to Vitebsk, the [Christian] townspeople,
[worried about] the coming siege, did not want to let them take up station in
the town and would not take them in. Then, those poor devils, the Jews took
over these regiments, with their captains, officers, standard bearers, soldiers,
servants and horses, and looked after them for a few days, taking them in
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and feeding them. Then, after they had failed to break through the enemy
lines to Jezierszcz and get to the Jezierszcz castle, and [had to] return to
Vitebsk before the siege began, the two regiments rode into Vitebsk on the
day that the Muscovite army laid the siege, which they also sat through.
At this point, with the permission and encouragement of Mayor Stefan
Piotrowicz and other mayors, councilors, replacements, and townspeople,
the two voluntary dragoon regiments brought considerable losses on those
Jews since [the dragoons] stole and damaged various goods, money, gold,
silver, and different pawns. A few score large vats were taken from the
Jews during the siege as water containers for different posts during the
defense against attacks. Once the Muscovite army had captured Vitebsk’s
fortresses, the townspeople took these vats for themselves.
During the siege of the fortresses and town of Vitebsk by the hostile
Muscovite army, the Jews mounted a permanent guard and each of them had
his own equipment and rifle, as well as gunpowder, which they did not need
from elsewhere, for they had it in their quarters. With no concern for their
safety, they manned their post to mount a defense against the enemy, which
they did, firing on the hostile forces during the attacks. Previously, when we
nobles had gone to Suraż to scout before the siege began, the Jews came,
too. They also provided horses for various errands, and lent His Honor Pan
Lipnicki – Captain of His Royal Highness’ Forces, who had been stationed
in Vitebsk prior to the siege – three fine horses. They were never returned.
And when, during the siege, the armory ran short of gunpowder, those of us
nobles who had any gunpowder made a [special] collection. The Jews, too,
contributed as much gunpowder to the pile as they could.
All the other instructions, which we the nobility gave both before and during
the siege – collecting, thick and fast, for envoys to be sent to His Grace and
Princely Honor, asking for the love of God for rescue and relief; hiring the
envoys and giving them an excellent and not inconsiderable payment and
reward; levying and paying collections and the poll tax in view of the urgent
need – all this the aforementioned Jews took a helpful part in, paying out
three times their [usual] poll tax as it was urgently needed during the siege.
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When it [became necessary] during the siege to dismantle their houses,
masonry and wood, for building up the fortress and the town, fortifying the
gates, towers, and fences as well as other essential buildings, they willingly
allowed it. They were, in every respect, fine and upstanding, and were
extremely helpful.
When, to our great misfortune, no rescue was forthcoming, the hostile
Muscovite army first took the town with a huge and violent attack, cutting
down and murdering noblemen, townspeople, the urban plebs, the dragoons
and others, too. They then overran the fortress with us nobles and those
Jews in it. After which, Wasily Piotrwicz Szeremeciow – nobleman and
commander of the Muscovite forces with all its followers – first ordered [us]
to care for the Zaporozian Cossacks, who were with them. When we did
that, the Jews had to give them cash from their own funds to the value of a
thousand zloties. After we had thus taken care of the Cossacks,
Szeremeciow had his army and his riflemen imprison us all, including the
Jews. He ordered that all our property – i.e. that which we had with us in
Vitebsk - be taken from us and from the Jews, [to be given to the] prince.
Szeremeciew himself, his soldiers, courtiers and riflemen took from the Jews
whatever they had in cash, gold, silver, jewels, pearls, clothes, pewter,
copper domestic objects and decor, furnishings and the rich fittings of the
synagogue.
The [goods] that were either taken or destroyed by
Szeremieciew – the lord himself, the prince’s courtiers and riflemen – were
[worth] more than 100,000 zloties. They also appropriated all their legal
documents, privileges, and promissory notes from various individuals who
owed them money. Once they had taken all that, and imprisoned us, as well
as the Jews, we were sent to Muscovy, where we remain in custody. We,
and the Jews, have been reduced to great poverty, destitution, and loss in the
torture of this Muscovite imprisonment.
We give this, our testimony, signed in our own hands, to answer the needs
and claims of these Jews. Given in Kazan, in Muscovite captivity, the Year
of Our Lord Sixteen Fifty Five.
Signatures.
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Kazimierz Strawiński – podkomorzy of Starodub, podwoiewoda – mp.;
Krzysztof Brański Bielecki – Vitebsk town scribe. Since all this [story] is
well known to me, I append my signature to this attestation.
Jerzy Krzytsztof Możeyko – Captain of His Royal Highness;
Hrehory Żaba – Captain;
Alexander Randey;
Mikołay z Brzusiłowa Kisiel – podkomorzy of Derpsk, Deputy Judge of
Vitebsk;
Alexander Żaba – Cupbearer and Captain of Vitebsk. Since this is known to
me, I append my signature;
Kasper Sznykowski in his own hand;
Bazili Jakimowicz Hołownia – Łowczy in Vitebsk;
Hieronim Porzecki Falko in his own hand. Since I know all this well, I
append my signature to this attestation;
Piotr Kazimierz Eysimont in his own hand. Since I know all this well, I
append my signature to this attestation;
Teodor Lipka in his own hand;
Heliasz Żaba – Captain in Vitebsk;
Konstanty Wałogwin in his hand;
Andryan Hrebnicki - Vitebsk Quartermaster;
Hrehory Biruta in his own hand;
Jan Worotyniec – Vitebsk swordsman, in his own hand;
Jan z Leduchowa Leduchowiecki;
Piotr Ganolipski – Vitebsk Quartermaster;
Kazimierz Hurkocimski in his own hand;
Mikołay Kundzicz Poczobut;
Teodor Białynicki;
Biruta Prokop;
Jan Kott Horodeńskias, as it is well known to me;
Michał Szapka Chotolski;
Jerzy Stanisław Swiiarski in his own hand;
Jerzy Żelaski in his own hand;
Bazyli Letecki, as it is well known to me;
Hrehory Felicyan Letecki;
Michal Adamkowicz in his own hand;
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Bazyli Podmiński;
Samuel Nieszyka;
Samuel Czaplic in his own hand;
Gabryel Bazyli Biruta;
Bohomolec Dmitr;
Marcin Rogowski;
Hieronim Żaba;
Leon Białyniecki Biruta;
Władysław Krupienicz.
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Kill or Be Killed? Realities and Representations of Violence in
Seventeenth Century Ukraine
Adam Teller, Brown University

Akty izdavaemye vilenskoiu kommissieiu dla razbora drevnikh aktov, V,
Vilna 1871, 173-176
From the Brześć Castle Records, 1664

My urzędnicy, szlachta y obywatele woiewództwa Witebskiego, w
wiezięniu w Ziemi Moskiewskiej będące, czyniemy wiadomo, iż żydzi
zamkow i miasta Witebskiego z żonami y dziećmi przez Wasila Piotrowicza
Szeremiciowa – boiarzyna y woiewodę Moskiewskiego y woysko
osudarskie Moskiewskie, w Witebsku do więzienia wzięci, do ziemi
Moskiewskiey zasłani, będąc pierwiey w wielkim Nowogrodzie, w tey
Moskiewskiey ziemi, w turmie ciemney za wielką strażą, przez niedziel
kilka, w wielkiey nędzy y utrapieniu siedzieli, którym żadnego od osudara
karmu, tak iako y nam nie dawano, a takim ciężkim więzieniem trapiono;
gdzie ich nie mało tam w Nowogrodzie, tak y w drodze z tey wielkiey nędzy
y utrapienia do kilkadziesiąt pomarło y pomarzło. A potem iako na szlachtę
iednych ze Pskowa, drugich z Wielkiego Nowogroda, kędyśmy w więzieniu
byli, na insze mieysca y horody Moskiewskie prowadzono; tedy y
przerzeczonych żydów Witebskich z żonami y dziećmi ich także po różnych
Moskiewskich horodach, z ukazu osudarskiego, wożono y więzieniem
trapiono. A zatem do Kazani zaprowadziwszy, w więzieniu czas niemały
trzymano y do tego czasu trzymaią, gdzie żaden s tych przerzeczonych
żydów, lubo srogie od Moskwy przymuszenia, różną groźbą y musem na
krzszenie nawracani y przymuszeni bywali. Jednak iako wierni i.k. mości,
pana naszego miłościwego, poddani y miłuiacy państwo, bo i. k. mość y
rzeczy-pospolitey naszey zwodzić się nie dali, oczekiwaiąc miloserdzia
Bozego, a z łaski i. k. mości y rzeczy-pospolitey, iż z tego więzienia
moskiewskiego wyswobodzeni zostaną. A w Witebsku mieszkaiąc y bedąc,
wszelakie ciężary tak przed oblężeniem iako y po oblężeniu przez woysko
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nieprzyiacielskie moskiewskie zamków miasta Witebskiego, w którym
niedziel czternaście trwaliśmy y z nami zarówno ponosili y pociągali, to iest
koło kopców zamku Witebskiego niżniego ku muru staremu opadłemu
niżniemu zamku pierwiey szesnaście sążni ostrogiem obwiedli, a potem w
oblężenie, widząc gwałt y potrzebę tego, sążni trzydzieścia quatery izbicami
y obłamkami tamże wedle zamku niżniego opadłego y wedle bramy
żydowskiey zarobili swym własnym kosztem y drzewem, y bramę, nazwana
żydowską, budynkiem dobrym opatrzyli y obwarowali, y także swym
kosztem oniż żydzi w teyże kwaterze potaiemnik dla brania y
przysposobienia wody, w ciężkim z wielkim oblężeniu będąc, do rzeki
Dźwiny uczynili; drzewa y szczoheł kilka kop, po sążni sześciu, na
zamkową potrzebę na budynek dodali, y na wyżnim zamku budynkiem y
kosztem swoim baszteczkę wystawali y zbudowali y inne baszteczki
budować pomagali, daiąc drzewa y rzemieśników, płacąc onym; y w samym
mieście Witebskim, iako my szlachta podczas tego ciężkiego oblężenia
parkan budowali y ziemią osypywali, tak y oni żydzi także budować y
ziemią osypywać pomagali y robili y drzewa do budynku tego parkana
szczoheł kop cztery także dodali; imć pana też Hrehorego, Krzysztofa
Możeyka – kapitana i. k. mości od iaśnie oświeconego xiecia iego mosci
Janusza Radziwila – woiewody Witebskiego, hetmana wielkiego w.x. Lit. do
Witebska ze stem dragonii przysłanego, oniż żydzi chętnie prziąwszy, lubo
ich w Witebsku nie wielo było stacyi, opatrzyli, które na złotych trzysta,
iako oni żydzi nam powiadali, dali; a iako my sami szlachta, tak y oni żydzi
dragonią, po kilka ich rozebrawszy, na strawie swey chowali, karmili y
strawowali y pieniędzmi dawali, y officerów tey dragoniy także podarek
pieniędzmi złotych piędziesiąt oniż żydzi dawali. A iako za uniwersałem
iaśnie oświeconego xięcia iegomości pana hetmana wielkiego w. x. Lit. dwie
chorągwie woluntaryńskie, iedna Szowkiały – rotmistrza, a druga pana
Staniszewskiego, idąc do Jezieryszcza, do Witebska przyszli, których przed
następuiącym oblężenieniem mieszczanie Witebscy do miasta na stanowisko
puścić y przyiąć nie chcieli; tedy aż niebożęta żydzi te chorągwi samych
rotmistrzów, poruczników, chorążych, towarzystwo, czeladź, y konie ich na
strawie swey mieli kilka dni, y onych podeymowali y strawowali; a potem
iako te chorągwie obiedwie za obłążeniem od woyska nieprzyiacielskiego
Jezieryszcz do zamku Jezieryskiego weyść nie mogli y znowu nazad do
Witebska także przed obłążeniem powrócili, y tego dnia iako przez woysko
23

EMW 2013

moskiewskie obłążenie nastąpiło w Witebsk wiachali y w obłężeniu byli;
tedy z przyczyny y naprawy Stefana Piotrowicza – burmistrza y drugich
burmistrzów, rayców y ławników y mieszczan od tychże chorągwi
woluntarskich nie małą skodę w pobraniu y poszarpaniu u siebie różnych
rzeczy, pieniędzy, złota, srebra y fantów różnych, oniż żydzi ponieść musieli
y poniesli; u których żydów podczas tegoż oblężenia na trzymanie wody dla
obrony w szturmach kilkadziesiąt kotłów wielkich na różne kwatery iako
wzięto było, tedy te kotły gdy woysko moskiewskie miasto y zamki
Witebskie opanowało, mieszczanie Witebscy sobie pobrali; podczas też
tegoż od woyska nieprzyiacielskiego moskiewskiego oblężenia zamków y
miasta Witebskiego przerzeczeni żydzi straż odprawowali ustawicznie, y
każdy z nich rynsztunek y strzelbę swoią do obrony, iako też y prochi, nie
potrzebuiąc za onych, u siebie mieli y na kwaterze swey, nie żałuiąc
zdrowia, przeciwko temu nieprzyiacielowi broniąc się stawali, bronili y te
woysko nieprzyiacielskie w szturmach odstrzeliwali. A pierwiey tego
iakośmy sami szlachta na czatę przed oblężeniem pod Suraż chodzili, tedy y
oni żydzi ieździli y koni na rózne posyłki dodawali y imć panu Lipnickiemu
– rotmistrzowi i. k. mości, który przed oblężeniem był z chorągwią swą w
Witebsku, koni troyga dobrych pożyczyli, których nie wrócono; a gdy w
cekawzie w te Moskiewskie oblężenie nie stało prochów, y my szlachta, co
kto ich miał składankę prochów czynili, tedy oni żydzi także, co mieć mógli,
prochów dodawali y zsypowali: wszelakie też insze lauda, któreśmy my
szlachta przed oblężeniem y w oblężeniu uchwalali, składanki na posłańcy
często a gęsto, posyłaiąc do oświeconego xięcia imści pana hetmana w. x.
Lit., prosząc na miłoserdzie Boże o ratunek y dodanie odsieczy czynili y
tych posłańców, daiąc im dobrą y niemałą zaplatę y nagrodę, naymowali,
pobory, pogłówszczyzny, widząc gwałtowną potrzebę, ufalali y sami dawali,
y to przerzeczeni żydzi we wszytkim pomocne byli y troiakie pogłówne
złożyli y dali na potrzebę gwaltowną podczas oblężenia; domów tez swoich
budownych, które w nich rozbierano y inszego budynku y drzewa podczas
oblężenia na potrzebę zamkową y miescką do budowania, powarowania
bram, wież y sztakietów y na insze budynki s potrzeby rozbierać pozwalali y
dawali y we wszytkim dobrze y przystoynie stawali się y pomocni byli. A
iaką za nieszczęściem naszym niedodaniem odsieczy, to woysko
nieprzyiacielskie Moskiewskie pierwiey miasto przez wielki y potężni
szturm z pozabiianiem y posieczeniem szlachty, mieszczan, pospólstwa,
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dragonii y inszych ludzi, a potem y zamki z nami samemi y z niemi żydami
opanowało y wielo tedy, iaką nam samym szlachcie, tak y im żydom
Wasiliow Piotrowiz Szeremeciow – boiarzyn y przełożony tego woyska
Moskiewskiego z towarzystwem swym, pierwiey kozaków Zaporożskich,
przy nim będących, godzić kazał; których kozaków iakośmy godzili, tedy
oni żydzi od siebie gotowych pieniędzy dać musieli złotych tysiąc, a po
takim pogodzeniu kozaków iako nas wszystkich, tak y ich żydów tenże
Szeremeciow, przez też woysko y strzelców do więzienia pobrawszy,
wszytkie maiętności nasze, co tylko przy nas w Witebsku było, od nas, także
y od nich żydów na osudara pobrać kazał, gdzie u nich żydów w gotowych
pieniędziach, złocie, srebrze, kleynotach, perłach, szaciech, cynie, miedzi,
ochędóstwie, sprzęciech domowych y dostatkach szkolnych, w szkole od
tego Szeremeciewa – boiarzyna samego y przez osudarskich dworzan
żołdów y strzelców iedno z drugim pobrano y poszarpano, więcey niż na sto
tysiący złotych polskich; do tego wszytkie sprawy ich prawa, przywileie y
obligi na różnych osób na długi im winne także pozabirali. A to wszytko
zabrawszy y nas samych y ich żydów do więzienia pobrawszy do ziemi
Moskiewskiey zasłano, gdzieśmy y teraz w tem więzieniu iesteśmy, a iako
my sami, tak y ci wszyscy żydzi do wielkiego ubóstwa, nędzy y straty
przyszliśmy, bedąc w tem więzieniu y utrapieniu moskiewskim. Które to
nasze testymonium, za potrzebowaniem y żądaniem pomienionych żydów z
podpisami rąk naszych im daiemy. Działo sie w Kazani, w więzieniu będąc
w ziemi Moskiewskiey, roku Pańskiego tysiąc sześćset piędziesiąt piątego.
Signatures
Kazimierz Strawiński – podkomorzy Starodubski, podwoiewoda – mp.;
Krzysztof Brański Bielecki – pisarz grodzki Witebski, iako dobrze wiadomy
temu wszytkiemu, podpisuię się do tey atestacyi;
Jerzy Krzytsztof Możeyko – kapitan i. k. mosci;
Hrehory Żaba – rotmistrz;
Alexander Randey;
Mikołay z Brusiłowa Kisiel – podkomorzy Derpski, podsędek Witebski;
Alexander Żaba – czesznik y rotmistrz Witebski, iako wiadomy tego
podpisuię;
Kasper Sznykowski ręką swą;
Bazili Jakimowicz Hołownia – łowczy Witebski;
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Hieronim Porzecki Falko ręką własną, będąc tego wiadom dobrze, do tey
atestacyi podpisuię się;
Piotr Kazimierz Eysimont ręką swą, będąc tego wiadom dobrze, do tey
atestacyi podpisuię się;
Teodor Lipka ręką swą;
Heliasz Żaba – rotmistrz Witebski;
Konstanty Wałogwin ręką;
Andryan Hrebnicki /8/ - kwatermistrz Witebski;
Hrehory Biruta ręką swą;
Jan Worotyniec – mieczny Witebski ręką swą;
Jan z Leduchowa Leduchowiecki;
Piotr Ganolipski – kwatermistrz Witebski;
Kazimierz Hurkocimski ręką własną;
Mikołay Kundzicz Poczobut;
Teodor Białynicki;
Biruta Prokop;
Jan Kott Horodeński, iako dobrze wiadomy;
Michał Szapka Chotolski;
Jerzy Stanisław Swiiarski ręką swą;
Jerzy Żelaski ręką swą;
Bazyli Letecki, iako wiadomy tego dobrze;
Hrehory Felicyan Letecki;
Michal Adamkowicz ręką swą;
Bazyli Podmiński;
Samuel Nieszyka;
Samuel Czaplic ręką swą;
Gabryel Bazyli Biruta;
Bohomolec Dmitr;
Marcin Rogowski;
Hieronim Żaba;
Leon Białyniecki Biruta;
Władysław Krupienicz.

26

EMW 2013

EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 10: Jews and Violence in the Early Modern Period, University of Maryland,
College Park, MD, August, 18-19, 2013

Kill or Be Killed? Realities and Representations of Violence in
Seventeenth Century Ukraine
Adam Teller, Brown University

A Chronicle of Bohdan Chmielnicki’s Siege of Lwów in 1648
Lwów, Akta radzieckie vol. 53, pp. 157-162
Published by Dr. Aleksander Czołowski in: Kwartalnik Historyczny 7 (1892): 543-550

It is already well known throughout the Kingdom that their Honors, the
leaders of the Crown forces and their Honors, the Commissars of the
Republic, came here after the defeat and stripped us of almost all our
resources, promising in good faith to defend our town as an integral part of
the Republic from the advancing enemy. Then, on the fifth day of October
(it was a Monday), they unexpectedly withdrew, taking all the forces that
remained, having secretly acquired information that not only were the Tatars
in the region but also the Zaporozian [i.e. Cossack] armies were advancing
with heavy artillery. As they had moved beyond the trail, they attacked the
[Tatar] Horde, since they were already, unbeknownst to us, encamped in the
fields around Lwów. Their Honors successfully fought their way through
the Horde and rode towards Zamość, just sending Andrzej Cikowski,
Captain of the Kraków Dragoons (whose sixty-man company they assigned
to defend the town; it was a joke) to inform us from the field of the
impending danger. We immediately opened fire with our cannons almost
twenty times to let the enemy know that we knew about them; it was almost
the evening of that day. We expected some kind of night attack and so did
not sleep the whole night, keeping guard on the ramparts. The enemy did not
make a move that night, only razing Brzuchowice, a village belonging the
town about a mile away. They killed the male population and took the
women captive.
The next day (6th October), at dawn, the Horde made its appearance right
over the town itself and tried by different routes to storm the suburbs.
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However those who lived there opened fire, felling a not inconsiderable
number of the enemy on the spot. The cannons – municipal and garrison –
were also fired on those who appeared on the hills. The enemy suffered a
major disaster; among those shot was the nephew of Tohaybey himself.
With the Grace of Our Bountiful Lord God our shooting that day was
successful and we took heart in face of the enemy. Night followed, but the
enemy did not make any attempts along the roads, razing all the villages
close to the town with all their barns and property as that people do.
On Wednesday (7th October) in the morning, skirmishes on the roads
followed by a great Tatar charge, which the suburban population bravely
contained with rifles and other hand-held weapons, beating and driving away
the enemy. That day, Tohaybey sent twice to the town from Zboisk (a
village right next to Lwów), demanding that His Honor the Noble
Sieniawski, Starosta [Governor] of Lwów send to him for a parley, since he
understood that he was then in town. His Honor’s servants who were
present in our castle wrote Tohaybey a letter, informing him of their
master’s absence, and promising that he would surely express the requisite
gratitude for the goodwill and that his word would be reflected in the
ransom. At night, huge fires could be seen over Lwów and we understood
that the Tatars had set fire to some little town nearby, though it turned out
later that the column of the Zaporozian [Cossack] army had arrived en
masse.
Early on Thursday (October 8th), Chmielnicki climbed Wilcza Gora with his
whole army (which numbered two hundred thousand, as prisoners-of-war
testified under torture, including fifteen thousand Rumelians from the
Turkish army and a Wallachian regiment), then stationing thirty five
colonels, as well as the huge rabble, which became more violent almost from
moment to moment, in different localities. The formidable Tatars again
attacked along the roads, but this time too, they had no success and burned
two beehives with some buildings. This day, having dispatched both a
Cossack and a Tatar guard to the hills (in case someone should mount an
attack on his dispersed forces), Chmielnicki rode around the town on a white
horse, looking for good places to attack. When they fired at him from the
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city, the bullet hit underneath his horse, as he himself admitted to our envoys
when he took his leave. The night fell – it was tense and full of longings for
us. The great strength of the Cossacks and Tatars meant the men of the
suburbs could no longer defend the roads and so had to fall back, after which
the city filled up with the masses from the suburbs, who then, partly from
lack of food (for they had escaped only with their lives) and partly from the
cold and bad weather died all around on the streets. Until today some score
of people die [that way] every day.
On Thursday (9th October), the Cossacks captured the suburbs with a great
force and a rabble almost too large to count; from the monasteries, buildings,
courts and houses (in which they made their ambushes) they injured our men
on the ramparts. Then, since a false story spread in the market square that
the enemy had taken the Halicz Gate, women with small children raised a
hue and cry throughout the city, leaving their houses and making for the
churches in their desire that, when the enemy killed them, it would be in the
most holy surroundings. The men, on the other hand, put up quite a
courageous defense on the ramparts and towers, felling very many of the
enemy. Finally, we plucked up our courage to give the order to set fire to
the suburbs, offering an ample reward to anyone who would make it happen,
following in this measure the advice of His Honor Krzysztof Arciszewski,
general of the Crown Artillery. Such people were found and at twenty-one
hours on the great clock, they laid fires in various places; once it took hold,
it encompassed all the buildings around and reduced them to ashes. The
enemy had to withdraw in face of the fire. They killed one hundred and
twenty miserable and wretched people in the fever-hospital, a few dozen in
the Convent of Mary Magdalene, thirty in the hospital of St. Stanislaw, not
counting those in the houses who could not get away, and finally, in the
Cerkiew (Orthodox church) of St. Yuri they killed quite a number of men
through the window, putting up ladders and shooting them like cattle. Once
they had taken the church, they sold the women to the Tatars as slaves, even
though they were of the Orthodox faith. After they did that, Colonel
Głowacki stationed his regiment there. During the night, the enemy gave us
no trouble, but the fire, which the wind blew round in the direction of the
town, caused us great terror and fright. However, in this we saw the grace of
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the Lord our Bounteous God, who suddenly sent down a great rain and
thoroughly soaked all the roofs.
On Saturday (October 10th), the enemy was greatly tempted to make a try for
the High Castle, particularly Krzywonos’s regiment, which was stationed at
Tarnawiec together with an injured and sick colonel. Though [the regiment]
was shot at from the town, with not bad hits, they managed to get onto the
hill and tunneled under the castle wall. Then God intervened, and whether
they wanted to or not, they withdrew expecting a terrible defeat. That day
our water was cut off during a massive attack on the town by the rabble and
the Cossacks, who cut the pipes in the fields [outside the town], which they
were shown by some people of the Orthdodox faith from the suburbs who
had done a deal with the Cossacks. The carelessness of the guards allowed
some traitors to drain away that water which is to be found within the walls,
though, once it was noticed on Sunday morning, we managed, to our own
surprise, to fill up what they had dug so fast as to keep the water from
draining. We needed the well water, however, around which there would
sometimes be some noise from a great throng of different people. That night,
the Cossacks, noticing that the wind was blowing in the direction of the
town, set fire to some buildings rising above it that were still whole. We
were in great danger from the fire, but here too we clearly experienced
God’s singular providence.
For the whole of Sunday (October 11th), they made a try for the castle and
wanted to scale the ramparts and take them, having twelve carts with ladders
made for that purpose. The castle put up a good defense since it had been
supplied overnight with cannonballs and gunpowder from the town and the
Royal Arsenal; we mounted great-hearted resistance from the ramparts.
God be praised that he gave our people such heart that even though it was
forbidden under penalty of death, they jumped from the ramparts, burst into
the suburbs, shot and beat the Cossacks, and stripped the corpses to the great
amazement not only of the enemy but of ourselves too, since we were very
afraid of those daredevils.
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The Cossacks crept into the smoke-blackened walls of the suburban
monasteries, though they had to withdraw ignominiously from there, too (in
the Carmelite monastery, they cruelly murdered fifteen friars and three
hundred and eighty eight other common people, sending one friar, called
Konwirsz Morawiec, into slavery with the Tatars), leaving behind booty, so
if someone had then attacked them from the rear, he would have carried a
significant victory over the enemy. However, the Republic had so
completely forgotten us that it did not give us even the smallest
reinforcements, to our great astonishment and bitterness, even though, from
the first announcement of the death of the late King, Władysław IV, of
blessed memory, the Estates of the Kingdom had apparently promised to
keep a sharp eye on us and protect us in the greatest of danger. But I shall
return to what I have begun [to recount].
When Chmielnicki saw the daring of the city and [how] we were all
courageously ready to die, he wrote to us in Ruthenian, threatening the final
assault, exhorting Ruthenia that it should unite in the Orthodox church, and
demanding that we hand over Prince Wiśniowiecki and the Noble Crown
Standard-Bearer, and with them all the survivors [from the army]. We
wrote back that we had neither the aforementioned gentlemen nor the
survivors in town, which we were defending according to our faith and the
oath that we had given the Republic. We then asked that he stop thirsting
after Christian blood, too much of which had been spilt by innocents during
this war. The next day he wrote again, in Polish, accepting that we did not
have the Prince and the survivors, but absolutely desiring that we hand over
all the Jews, as those who were the cause of the war, adding a financial levy
for the recruitment against the Zaporozian [Cossack] army. We gave the
response that we could not hand over the Jews for two reasons. First,
because they were not our subjects, but subjects of the King and the
Republic. Second, because they had borne all the expenditures and
discomforts equally together with us and were ready to die, both alongside
us and for us. Chmielnicki again sent us a letter by means of Teodor
Radkiewicz, an Orthodox priest, confessor, chaplain, and his brother-in-law
telling us that we should prepare two hundred thousand Red Złoty for the
Tatar Khan (who had only that day reached Lwów with his Horde), for the
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sultan Gałga, for Tahajbej, for the Khan’s son, and for the whole Horde,
issuing us various threats and bringing to our attention the destruction [they
had wrought on] various towns. We did not give Chmielnicki a straight
answer, asking that he give our envoys safe conduct so they could negotiate
properly with him face-to-face. Keeping the aforementioned priest in town,
we sent our letter to the Zaporozian [Cossack] army, with the town bugler’s
priest, called Andrzej Hacel Morski, a canon regular, who already knew
Chmielnicki slightly, and he received our safe passage and got back to us
safely.
Then the different orders of urban society met together in the presence of
those members of the nobility who were in Lwów, two members from the
Clerical leaders and all the religious orders and promptly nominated from
amongst themselves plenipotentiary envoys to the Zaporozian and Tatar
armies, not wanting to delay because time was of the essence. From the
Council [they chose] Andrzej Wachlowicz, from the sworn [deputies]
Samuel Kuszewicz, from the Armenians Krzysztof Zachnowicz, from the
Greeks Paweł Ławryszewicz, from the lower orders Andrzej Czechowicz,
the regent, and they were accompanied by quite a few fine young men, both
Catholic and Armenian. The envoys took their leave of their friends and
homes and traveled through the ravages of the suburbs in the expectation
that Chmielnicki would [ignore] the accepted law of all the nations and take
them prisoner as he had recently done to Pan Czarnecki and other envoys to
him.
Two aides-de-camp led us directly from the town gate to the same trail past
St Peter’s Church, where a massed throng of Tatars were stationed on the
left and Chmielnicki had his headquarters together with Tohaybey on the
right. We dismounted, leaving only Colonel Ostafiej, and on his advice
walked to Lysienice (a mile from Lwów), crossing the massed Tatar and
Cossack regiments and seeing in dismay the Christian harvest, we ended up
in the enemy column. It was the thirteenth day of October. Once we had
been brought in to Chmielnicki, received warmly and willingly, seated
opposite him at a table, and plied with vodka, we spoke to him broadly,
asking that he show respect for the Ruthenian capital, and for us who had
already been reduced to nothing by our own soldiery.
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He burst into tears at our words and laid before us all the losses that both he
himself and the Zaporozian [Cossack] army had suffered at the hands of
various people, namely His Honor, The Crown Standard Bearer. In no way
was he willing to waive the ransom amount he had given, saying that he had
nothing with which to pay the Tatar Horde, which he had brought for his
own [military] purposes. He then spoke in the same vein about his colonels
and finally told us to go back to Ostafiej and wait there for him to appear
with his final response. We went back, looking at the Zaporozian armour
and huge massed armies stationed in the fields. Chmielnicki retired to
Robert’s apiary, where he spoke with Tohaybey for a couple of hours. We
also sat round and discussed various things with the Colonels and other
officials from Chmielnicki’s headquarters.
They told us with great delight how, for no reason at all, the Crown army
had shamefully fled from Pilawce and what great wealth they had found in
our camp – six thousand four hundred and sixty treasure carts alone. They
had also found Prince Dominic’s mace lying in a carriage; they showed it to
us then and there. The mace was large and golden, studded with turquoise
and jasper, though according to the calculations of our Armenians, it was
only worth one hundred hard thalers. They told us that they were ready to
enlist the help of the Turkish Sultan for the coming war. They had
determined to capture Prince Wiśniowiecki wherever he might be, even in
Gdansk itself. They blamed him entirely for the fact that no treaties could be
concluded. They said that, once they reached the Vistula river, they were
going to prepare boats and sail on Warsaw and even further, if they did not
get satisfaction.
Then Chmielnicki came into the courtyard and all the Colonels who had
been sitting with us assembled in front of him, telling us not to go out. The
first to come into the room was Tohaybey with Gałga and Piriaga (who
greeted us with a handshake) and after that Chmielnicki and his colonels, all
of whom were carrying golden maces studded with gems. They sat at the
table, leaving the places at the head for the Tatars. Using his military
translator, Chmielnicki explained the reasons for our embassy to Tohaybey,
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who let Chmielnicki [run the meeting] as he wanted, though he let fly at us
with angry words that we had done great damage to his forces and promised
that he would exact full satisfaction for this. He added that even if we were
buried deep in the ground he would search us out and dig us up so that he
could present us with his damages; he also recalled with dislike His Honor
Pan Sieniawski who had not kept his word concerning the ransom. Our
translator, Krzysztof Zachnowicz, asked Tohaybey for permission to speak
freely and then said that whatever Tatars we may have killed, it was done in
self-defense, which is given to each of us by nature. The future and any
revenge to be taken on us, he left in God’s hands, saying that our forces were
still undefeated. At these words, Tohaybey ground his teeth. We
immediately excused His Honor Pan Sieniawski (since we wanted to change
the subject), offering as an excuse all the legal difficulties he faced. He
[Tohaybey] refused to believe this and went on threatening vengeance.
After various back and forth, it was settled that we would put together a
certain sum, both in money and in various goods, which we had to agree to,
bearing in mind the proverb about wise politicians: it is a mark of a great
spirit to condemn evils that you can avoid as it is to value those you cannot
get away from. I shall write of the reasons that led us to make such an
agreement on another occasion. For now, this is sufficient for the wise.
Colonel Piotr Głowacki, the Tatar Piriage and a few others came with us to
town to oversee the goods. They lived in town for two weeks until the
requisite amount of money had been collected and the various goods
assembled to the requisite value. It is important to remember that during the
whole time that all this was being negotiated, the enemy was constantly
attacking the town and the castle. This was so [fierce] that Krzywonos’s
regiment took the High Fortress (from which, though there was no urgent
need, first the Burgrave on the fourteenth of October and then, on the next
day, that is the fifteenth of October, Rybyński the Interregnum Lieutenant
had withdrawn with the infantry) and cruelly killed over a thousand indigent
people of both sexes and all ages. After these events, envoys came to
Chmielnicki from the Moscovite Tsar and Rakoczy, demanding help and
elevation to the Polish throne. Chmielnicki answered them that he
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acknowledged the prerogative of royal succession, and in particular His
Honor, the Royal Prince Kazimierz (whom he seemed to support staunchly).
In the meantime, silver - from both town and church, with the agreement of
all the clergy, secular and regular, money, and goods were transported to
Chmielnicki. Tohaybey took possession of it, examined the weights and
prices for accuracy, and dealt with our envoys now mildly, now
threateningly.
It needs to be borne in mind that at about this time, an Orthodox priest from
Krechów came to Chmielnicki and gave him in our presence a letter from
the people there with a small wooden cross, inviting him and enticing him to
Krechów. Chmielnicki kissed the cross, but did not want to read the letter in
our presence, scolding the priest that he acted so carelessly with such a
document. Straight after the priest, a young man came in, who had been sent
by Chmielnicki to Warsaw to look into political developments. He
discussed his mission so unwisely (talking about the great discord among the
Estates of the Kingdom) that Chmielnicki rebuked him and he was taken
from the room somewhere else.
During these days, the Tatars captured [a rider] from Warsaw carrying the
post, with letters for Lwów. They tied him up and sent him to the [Tatar]
horde, giving the letters to Chmielnicki, who opened and read them. One,
from His Honor the Archbishop of Lwów to Pan Hajder, was written very
incautiously and he sent it back with contempt. The news of the day that
Pan Baranowski’s company had set out from Zamość to march to Lwów also
fell into enemy hands.
While we were with Chmielnicki negotiating for our safety, some
thoughtless and ill-advised friars stirred up the nobility and the townspeople
against us, making out that we were looking out for our own safety with the
Cossacks rather than that of the town. We were in great danger from the
wild mob and His Honor Pan Arciszewki was barely able to calm the furore
with his explanations. Since he was also a highly skilled negotiator, he
demonstrated our innocence.
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While we were with Chmielnicki, we saw how Tohaybey prayed for the soul
of his fallen nephew, with such prayers that we also practice, murmuring
something and turning his hands and his eyes again and again towards
heaven.
On October 23rd, Sultan Gałga and his horde withdrew in the direction of
Kamieniec with all the harvest and the booty, while Tohaybey’s horde
marched off for Zamość.
On October 24th, Chmielnicki ordered his cannons to fire twenty volleys in
farewell, though his real purpose was to try out his cannons in the direction
of the town, as the Cossacks who were actually there told [us]. One
cannonball hit the house of His Honor the Archbishop of Lwów, another hit
a Jewish house, a third flew past the Town Hall tower, where I was at the
time in some danger, observing how the enemy regiments were beginning to
march away on that day and the next, that is, October 25th. The mob
continued to set fire day and night to various buildings that had remained,
against the will and orders of Chmielnicki, who then sent aides-de-camp and
junior officers to put an end to the insubordination, having first assured us
that Lwów suburbs were being razed in defiance of his will and his orders,
though he blamed us for it.
On the Monday morning (it was October 26th), Chmielnicki himself and his
artillery withdrew towards Zamość, leaving his cousin, Zachariasz
Chmielnicki, and a few others in the town to continue the siege.
The day after his withdrawal, that is October 27th, we held a votive mass in
the metropolitan church, thanking God that he had, in His gracious favor,
delivered us, and singing Te Deum laudamus.
On the third day of November, we held a prayer service in the council
chamber of the Town Hall, asking God that he would protect us for
evermore in that place, the seat of our Council and send us there His Holy
Spirit in good times and in bad.
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On November 4th, a votive mass and sermon, with an offering made by the
townspeople on the ramparts, was held in the Church of the Franciscan
Fathers, with the solemn singing of Te Deum laudamus. Nonetheless, there
is a not inconsiderable Cossack army just a few miles from Lwów, on
account which neither we can leave the city nor can people [from elsewhere]
reach us with food (while all the food [in the town’s immediate
surroundings] had been burned by the enemy), and so we remain under siege
as before.
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EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 10: Jews and Violence in the Early Modern Period, University of Maryland,
College Park, MD, August, 18-19, 2013

Kill or Be Killed? Realities and Representations of Violence in Seventeenth
Century Ukraine
Adam Teller, Brown University

Relacya o oblężeniu miasta Lwowa przez Bohdana Chmielnickiego 1648 roku
Lwów, Akta radzieckie t. 53, str. 157-162
Pub. Dr. Aleksander Czołowski w Kwartalnik Historyczny 7 (1892): 543-550

Juz to wiadomo po wszytkiej Koronie, jako Ich Mość Panowie Regimentarze
wojska koronnego i Ich Mość Panowie Kommisarze Rzeczypospolitej
zjachawszy się tu z pogrom nas ze wszytkich prawie dostatków obnażyli, obronę
miastu naszemu jako peculio reipublicae od następującego nieprzyjaciela fide
bona przyobiecawszy. Tandem piątego dnia miesiąca października (był ten dzień
poniedziałkowy) odstąpili nas nadspodziewanie ze wszytkim pozostałym
wojskiem, zasiągszy potajemnie wiadomości, że i Tatarowie już w okolicy i
wojska zaporoskie z armatą ognistą nadchodzą; wyjachawszy za ślak napadli na
hordę, która się już była po polach lwowskich, o czemeśmy jednak nie wiedzieli,
położyła. Przebili się Ich Mość szczęśliwie przez hordę, i uszli ku Zamościu, nas
dopiro z pola przez pana Andrzeja Cikowskiego, kapitana nad dragonią
województwa krakowskiego (którego sześćdziesiąt człowieka kompanii na
obronę miasta pro ludibrio naznaczyli) obwieściwszy o bliskim
niebezpieczeństwie. Strzeliliśmy zaraz z dział kilkanaście razy, dając znać
nieprzyjacielowi, że o nim wiemy, a było to prawie przed samym wieczorem.
Spodziewaliśmy się w nocy jakiego incurs i dlatego całą noc bez snu na wałach
strawiliśmy, sposabiając omnia sueta bello.
Nie następował tej nocy
nieprzyjaciel, Brzuchowice tylko, wieś miejską, mile od Lwowa leżącą, spalił,
lud męski powyścinawszy, płeć białoglowską w niewolę zabrawszy, paucis
fortuna lapsis.
Nazajutrz (6 Paździer.) równo ze diem pokazała się horda nad samym miastem i
różnymi ślakami wpadać w przedmieścia usiłowała, ale przedmieszczanie
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odstrzeliwali, niemało nieprzyjaciela na placu położywszy. Strzelano i z dział
tak miejskich jako i zamkowych do tych, którzy się po górach pokazywali, i
znaczną klęskę odnosili nieprzyjaciel, między którymi na śmierć postrzelony
siestrzeniec samego Tohajbeia. Strawiliśmy ten dzień za łaską Pana Boga
Dobrodzieja naszego szczęśliwie i wzięliśmy serce przeciwko nieprzyjacielowi.
Noc nastąpiła a nieprzyjaciel nie kusił się o ślaki, wszytkie wsi w okolicy Lwowa
leżące, ze wszytkiemi gumnami i dostatkami more gentis suae poznosiwszy
ogniem.
We środę (7 Paździer.) rano znowu u ślaków utarczki i wielki impet tatarski
nastąpił, który jednak strzymywali mężnie przedmieszczanie strzelbą i inszą
ręczną bronią odganiając i bijąc nieprzyjaciela. Tego dnia Tohajbej posyłał dwa
razy ze Zboisk (jest to wioska pod samym Lwowem leżąca) do miasta tego
żądając, aby Jegomość Pan Sieniawski starosta lwowski, do niego posłał na
rozmowę, rozumiejąc, że tu na ten czas był we Lwowie. Słudzy Jegomości w
zamku naszym będący napisali list do Tohaybeja, oznajmując mu o niebytności
pana swego, a przytem obiecując, że za chęci oświadczone sobie należytą
wdzięczność oświadczy, i słowu swojemu w okupie doszć uczyni. W nocy
pokazały się znowu wielkie barzo ognie nad Lwowem, i rozumieliśmy, że
Tatarowie bliskie jakie miasteczko zapalili, ale pokazało się potem, że tabor
wojska zaporoskiego gromadno nadchodził.
We czwartek (8 paździer.) rano stanął Chmielnicki ze wszytkim wojskiem swoim
(którego dwakroć stotysięcy, jako na mękach brańcy zeznawali, było, rachując w
tę liczbę piętnaście tysięcy Rumelczyków wojska tureckiego i pułk wołoski) na
Wilczej górze, a potem trzydzieści i pięć pułkowników oprócz niezliczonej
czerni, która singulis prope momentis et aggrestibus accrescebat, po różnych
miejscach rozłożywszy. Następowali znowu potężni Tatarowie na ślaki, ale i w
ten czas pociechy nie odniosłszy dwie pasiece a budynkami spalili. Tegoż dnia,
straż tak kozacką jako i tatarską po górach rozsadziwszy (ne quis in dissipates
impetus irruat) objeżdżał miasto Chmielnicki na białym koniu, upatrując miejsce
sposobne do szturmu, do którego gdy z miasta wymierzono, kula pod samego
konia uderzyła, jako to sam potem przed posłami naszemi na żegnaniu przyznał.
Wtem noc napadła, która nam niespokojna i tęskliwa była. Już przedmieszczanie
ślaków dłużej bronić nie mogli dla wielkiego od Tatarów i od Kozaków impetus,

39

EMW 2013

a przetoż ustąpić musieli, a zatem napelniło się miasto gminem pospólstwa
przedmiejskiego, które potem częścią propter inopiam victus (bo tylko z samem
zdrowiem uszli), częścią od zimna i niepogod po ulicach passim umierało i po
dziś dzień po kilkunastu osób umiera singulis diebus.
W piątek (9 paździer.) już wielką siłą i niezliczonem prawie mnóstwem
przedmiescia Kozacy opanowali i z klasztorów, z kamienic, z dworów i z domów
(w których się zasadzali) naszym na wale będącym szkodzili. Na ten czas gdy w
rynku jakoby nieprzyjaciel już bramę haliczką opanował, udano białegłowy z
dziatkami małemi krzyk po mieście uczyniwszy, domów swoich odchodząc do
kosciołów się udawały, tam chcąc inter sacra sacrorum od ręki nieprzyjacielskiej
umierać. Męzczyzna jednak broniła się na wałach i basztach dosyć odważnie
wiele barzo nieprzyjaciela pokładając. A naostatek przyszło nam do tej odwagi,
żeśmy przedmieścia zapalić kazali, obwoławszy sowitą nagrodę temu, który by to
uczynił, idąc w tej mierze za radą Jegomości Pana Krzysztofa Arciszewskiego,
artyleryi koronnej generała. Naleźli się takowi, którzy około dwudziestej
pierwszej godziny na wielkim zegarze ogień na różnych miejscach założyli, a ten
górę wziąwszy, wszytkie budynki circumcirca ogarnął i w popiół obrócił, a
nieprzyjaciel z ognia ustępować musiał. W lazarecie sto dziewiętnaście osób
mizernie a nielubościwie pozabijawszy i w klasztorze Mariej Magdaleny
kilkadziesiąt, w szpitalu swiętego Stanisława trzydzieści, w domach nierachując,
którzy uchodzić nie mogli, a naostatek w cerkwi świętego Jura niemało
mężczyzny pozabijali przez okna, do których drabina przystawiali, do ludzi jako
do żubrów strzelając, a potem cerkwi dostawszy, białegłowy Tatarom w niewolę,
lubo były religii greckiej, zaprzedali. Co zrobiwszy, tam się Głowacki
pułkownik ze swoim pułkiem położył. W nocy od nieprzyjaciela mieliśmy
pokój, ale ogień, od wiatru na miasto obrócony, nabawił nas wielkiego strachu i
bojaźni, w czem jednak doznaliśmy łaski Pana Boga Dobrodzieja naszego, który
nam znagła deszcz wielki spuścił, a onym dachy wszytkie sowicie omokrzył.
W sobotę (10 Paździer.) kusił się barzo nieprzyjaciel, zwłaszcza pułk
Krzywonosa, który na Tarnawce pospołu z pułkownikiem postrzelonym i chorym
leżał, o wysoki zamek, i lubo go z miasta odstrzeliwano i nie źle bito, przecie
jednak na samą górę wszedlszy, podkopywał się pod mur zamkowy. Dopomógł
potem Pan Bóg, że i stamtąd rad nie rad ustąpił, widząc znaczną klęskę swoję, a
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nam tego dnia przy wielkiej incursiej na miasto od czerni i Kozaków wodę
odcięto, rury poprzecinawszy w polu za pokazaniem niektórych ludzi religii
greckiej, którzy się z przedmieścia krakowskiego do Kozaków przedali. Ta
woda, która między murami jest, przez nieostrożność naszej warty przekopywana
od niektórych zdrajców była w nocy, czego jednak w niedzielę rano postrzegłszy,
dziw, że jako najprędzej zawaliliśmy i wodę zatrzymali. Mieliśmy jednak
potrzebę wody studziennej, i lubo koło niej potrosze hałasu dla ciżby wielkiej
ludu rozmaitego bywało. Tej noci sami Kozacy niektórzy budynki jeszcze nad
miastem w całości będące, zapalili, upatrszywszy wiatr na miasto idący, i
byliśmy w wielkiem od ognia niebezpieczeństwie, ale i tu osobliwej opatrzności
boskiej jawnie doznaliśmy.
W niedzele (11 paździer.) cały dzień i o zamek się starali i na wały koniecznie
wleść, mając dwanaście wozów drabin do tego sporządzonych, i one opanować
chcieli. Bronił się zamek porządnie, zasiągłszy z miasta i z arsenału
królewskiego w nocy kul i prochów, i nasi wielkim sercem od wałów odpór
dawali. Niech Pan Bóg za to pochwalon będzie, iż naszym dawać raczył takowe
serce, że lubo pod gardłem zakazywano, z wałów skakali, w przedmieścia
wpadali, Kozaków strzelali, bili, a zabitych obnażali z wielkiem podziwieniem,
nie tylko nieprzyjaciela, ale i nas samych, którzyśmy się o tych śmiałków barzo
obawiali.
Zakradali się Kozacy w klasztorach przedmiejskich między
okopciałymi murami, ale i stamtąd sromotnie ustępować (w klasztorze
Karmelitów garnczarskich piętnaście zakonników, a inszego pospólstwa trzysta
osiemdziesiąt i osm okrutnie zamordowawszy, zakonnika jednego Konwirsza
Morawca przezwiskiem Tatarom w niewolę dawszy) musieli, łupu odchodząc, by
był na ten czas kto z tyłu uderzył, odniósłby był znaczne z tego nieprzyjaciela
zwycięstwo, ale nas tak Rzeczpospolita głęboko zapomniała, że najmniejszego
posiłku do tego czasu, nie bez żalu i podziwienia naszego nie dają, lubo na pozór
w pierwszej denunciacii śmierci króla świętej pamięci Władysława Czwartego,
Ordines Regni, na nas pilne oko mieć, i w największym niebezpieczeństwie
bronić nas przyobiecali.
Lecz wracam się do rzeczy zaczętej. Widząc
Chmielnicki odwagę miasta u nas wszytkich na śmierć odważnych i gotowych,
napisał do nas po rusku, ostatnim szturmem grożąc, Ruś aby się w cerkwi
zawarła napominając, a po nas, abyśmy książęcia Wiśniowieckiego i Pana
chorążnego koronnego, a przy nich wszytkich niedobitków wydali, żądając.
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Odpisaliśmy, że ani pomienionych panów, ani niedobitków w mieście nie mamy,
siebie samych broniąc według wiary i przysięgi naszej, którąśmy
Rzeczypospolitej oddali. A potym prosząc aby rozlania krwi chrześciańskiej nie
pragnął, której już się dosyć przez tę wojnę niewinnie wylało. Napisał znowu
drugiego dnia po polsku, dając wiarę, ze książęcia i niedobitków nie mamy, ale
tego chcąc koniecznie, abyśmy żydów wszytkich wydali, jako tych, którzy tej
wojny są przyczyną, dodając przeciwko wojsku zaporoskiemu na zaciąg
pieniędzy. Daliśmy respons, że żydów wydać nie możemy dla dwóch przyczyn.
Pierwsza, że nie naszymi ale królewskimi i Rzeczypospolitej są poddanymi.
Druga, że z nami równo wszytkie nakłady i niewczasy ponoszą, gotowi będąc i z
nami pospołu i dla nas umierać. Posyła znowu Chmielnicki przez świszczennika
Teodora Radkiewicza, spowiednika, kapelana i szwagra swojego pisanie, abyśmy
dla cara tatarskiego (który tego dnia z hordą swoją pode Lwów pociągnął był
dopiro) dla Sułtana Gałgi, dla Tohajbeia, dla caryka i dla wszytkiej hordy
dwakroć sto tysięcy czerwonych złotych gotowali, przegrażając nam rozmaicie i
zguby inszych miast przywodząc na pamięć. Na list Chmielnickiego nie rzetelnie
nie odpisawszy, prosiliśmy, aby posłom naszym glejt dla niebezpieczeństwa dał,
którzyby z nim traktować ustnie i dostatecznie mogli. Zatrzymawszy tedy w
mieście pomienionego świeszczennika, posłaliśmy z listem naszym do wojska
zaporoskiego przy trębaczu miejskim księdza Andrzeja Hacla Morskiego,
canonicum regularem, który z Chmielnickim miał już swoje pewne znajomości, i
ten nam otrzymał glejt, wróciwszy się do nas bezpiecznie. Zgromadziwszy się
tedy wszytkie stany miejskie przy bytności panów ślachty na ten czas we Lwowie
będącej, przy bytności duorum ex venerabili Capitulo i przy bytności wszytkich
zakonów, posłów z pośrodku siebie do wojska zaporoskiego i tatarskiego z
zupełną mocą i władzą naznaczyli niemieszkanie, ne mora eluderentur, quae sane
differre non licebat. Z Rady Andrzeja Wachlowicza, z przysiężników Samuela
Kuszewicza, z Ormian Krzysztofa Zachnowicza, z Greków Pawła
Ławryszewicza, z pospólstwa Andrzeja Czechowicz regent, przy których nie
mało pięknej tak katolickiej jako i ormiańskiej młodzi pojachało. Jachali tedy
posłowie w samej przedmieścia pożodze, pożegnawszy się z przyjaciółmi swoimi
i z domowymi, spodziewając się, że ich nad powszechne wszytkich narodów
prawo miał do więżienia wziąć Chmielnicki, jako niedawnym czasem z panem
Czarneckim i inszymi do siebie posłanymi postąpił. Prowadzili nas zaraz od
fortki miejskiej dway assawułowie aż do samego ślaku za kościołem świętego
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Piotra będącego, gdzie w lewej stronie gromadna kupa Tatarów leżała, w prawej
miał swoję gospodę Chmielnicki pospołu z Tohajbejem. Zsiedliśmy z koni, a
samego tylko Ostafieja pułkownika zastawszy, za radą jego do Łysienic (mile
ode Lwowa) pojachaliśmy i przez gromadne pułki tatarskie i kozackie
przeprawując się i plony chrześcianskie żałośnie widząc, stanęliśmy w taborze
nieprzyjacielskim.
Było to trzynastego dnia miesiąca października. Do
Chmielnickiego przypuszczeni, ochotnie i ludzko przyjęci, za stołem wedle niego
posadzeni, gorzałką poczęstowani, mówiliśmy z nim seroce, prosząc, aby na
miasto stołeczne ruskie miał respect, więc i na nas, którzysmy się już od
żołnierza naszego w niwecz obrócili. Zapłakał na mowę naszę i przełożył nam
wszytkie krzywdy, które i on sam cierpiał i wojsko zaporoskie od różnych osób,
a mianowice od J. Mści P. Chorążego koronnego, mianowanej summy okopu
odstąpić żadnym sposobem nie chciał, powiadając że hordom tatarskim, na
potrzebę swoję zaciągnionym, nie miał czym płacić, odzywał się potem w tej
mierze na pułkowniki swoje, a na ostatek kazał nam wrócić sie do Ostafeja i tam
z ostatnim responsem samego siebie oczekiwać. – Jechaliśmy tedy nazad,
przypatrując się armacie zaporoskiej i wojskom gromadnie barzo po polach
leżącym. Stawił się potem pod pasiekę Robertową Chmielnicki, gdzie z
Tohajbejem przez dwie godzinie rozmawiał, a my tez z pułkownikami i inszymi
urzędnikami w gospodzie Chmielnickiego siedząc o różnych rzeczach
rozmawiali. Powiadali nam z wielką uciechą swoją jako bez wszelkiej potrzeby
wojsko koronne pod Pilawcami sromotnie uciekało, jako dostatki wielkie w
obozie naszym znaleźli, samych skarbnych wozów sześć tysięcy czterysta
sześćdziesiąt rachując, jako buławę książęcia jegomości Dominika karecie leżącą
znaleźli, którą nam zaraz pokazywali. Buława wielka złocista turkusami i
jaspisami sadzona, cena jednak jej sto tylko twardych talerów według szacunków
naszych Ormian. Powiadali nam, jako gotowi są a pomoc sobie zaciągnąć na
przyszłą wojnę cesarza tureckiego, jako odważyli sie na to, aby książęcia
jegomości Wiśniowieckiego, gdziekolwiek będzie chociażby i w samym
Gdańsku, dobywali, na niego wszytką winę kładąc, że traktaty nie mogły stanąć.
Powiadali nam, jako do Wisły przyszedłszy, mają wolą czajki gotować i onymi
pod Warszawę a potem i dalej płynąć, jeżeliby nie byli ukontentowani. Wjechał
potem Chmielnicki na podwórze, przeciwko któremu wyszli wszyscy
pułkownicy, którzy z nami pospołu siedzieli, nam zakazawszy wychodzić.
Napierwiej wszedł do izby Tohajbej z Gałgą i z Piriagą (którzy nas ręki
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podaniem przywitali), a po nich Chmielnicki z swoimi pułkownikami, wszyscy
buławy złociste i kamieniami sadzone w ręku mając, siedli za stołem, pierwsze
miejsce Tatarom puściwszy. Przekładał potem przyczynę przyjazdu naszego
przez tłumacza wojskowego Chmielnicki Tohajbejowi, który na wolą
Chmielnickiego wszytko puszczał, na nas surowymi słowy nastąpiwszy, ześmy
mu mołojców jego nadwerężyli, obiecując się tego sowicie zemścić. Dołożył
tego, że lubobyśmy się jako najgłębiej w ziemie zakopali, chciał nas szukać i
dobywać, a zdobytych krzywdy swojej dochodzić, wspomniawszy przytem
ladajko Jegomości P. Sieniawskiego, który mu się strony okupu nie stawił w
słowie. Nasz tlumacz Krzysztof Zachnowicz, uprosiwszy sobie wolną z
Tohajbejem mowę odpowiedział, że cokolwiek Tatarów zginęło od naszych, to
stało się w obronie, która każdemu czlowiekowi od przyrodzenia jest dana,
przyszłe rzeczy i pomstę z nas puściwszy Panu Bogu w ręce, jeszcze niezgubione
być siły nasze powiadał. Zgrzytnął na te słowa zębami swymi Tohajbej.
Wymawialiśmy zaraz (chcąc alio sermonem divertere) Jegomości P.
Sienawskiego, legalis impedimenta Jegomości zanosząc, którym on wiary nie
dawał, a coraz pomstą przegrażał. Po różnych mowach i rozmowach stanęło na
tem, abyśmy mu się za pewną summę tak w pieniędzach jako i w różnych
towarach złożyli, na cośmy pozwolić musieli, pamiętajęc na onych mądrych
polityków sententią: ut pro magnitudine animi est contemnere mala, quae
avertere possis, ita quibus non sufficias, ex merito aestimare. Za inszą okazją
wypiszą się przyczyny, które nas do takowych traktatów przywiodły. Na ten czas
dosyć mądremu. Na przejrzenie towarów przyjachał z nami pospołu do miasta
Piotr Głowacki pułkownik i Piriaga Tatarzyn z kilką inszych osób, którzy potem
przez dwie niedzieli w mieście mieszkali, póki się i summa pieniężna zbierała i
towary różne składały praevia taxa. To wiedzić potrzeba, że przez wszytek czas,
przez który te rzeczy odprawowały się ustawicznie impety wielkie od
nieprzyjaciela na miasto i na zamek bywały, tak dalece, że też pułk Krzywonosa
zamek wysoki (z którego sine necessitate tamen urgenti wprzód pan Burgrabia
die decima quarta Octobris a potym Rybyński, porucznik kapturowy die secuta,
to jest decima quinta Octobris z piechotą uszedł) opanował, ludu ubogiego
utriusque sexus omnis aetatis nad tysiąc okrutnie zabiwszy. Haec dum geruntur,
przyjachali do Chmielnickiego posłowie od cara moskiewskiego i od Rakoczego,
żądając pomocy i promotii na królestwo polskie, których jak odprawił, że
praerogativam sanguine regio, a zwłaszcza królewicowi Jegomości Kazimierzowi
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(a cuius partibus firmissime stare videtur) przyznał. Wożono interea srebro tak
miejskie, jako i kościelne, ex consensus totius cleri saecularis et regularis,
pieniądze i towary do Chmielnickiego, które Tohajbej odbierał, accurate wagę i
cenę upatrując, a z naszymi posłami raz łagodnie drugi raz groźliwie postępując.
I to wspomnieć potrzeba, że pod ten czas pop z Krechowa do Chmielnickiego
przyjechawszy, onemu od Krechowian list oddał z krzyżykiem drewnianym in
praesentia nostra, zaciągając i zapraszając onego do Krechowa. Krzyżyk
pocałowawszy Chmielnicki, onego przy nas czytać nie chciał, popa połajawszy,
że in tali materia tak nieostrożnie postępował. Zaraz po popie przyszedł
młodzieniec jeden, który był od Chmielnickiego do Warszawy ad expiscandum
res regni posłany, ten także imprudenter legationis suae seriem (o wielkiej
niezgodzie Ordinum Regni powiadając) referował, odniósł od Chmielnickiego
naganę i z izby był wyprowadzony in locum seorsivum. Wtych dniach
zachwycili Tatarowie pocztarza warszawskiego, do Lwowa z listami idącego,
tego związali i do hordy odesłali, a listy Chmielnickiemu oddali, które
odpiętowawszy przeczytał, a jeden od Jegomości księdza arcybiskupa
lwowskiego do pana Hajdera nieostrożnie barzo pisany, na despekt odesłał.
Przyszła też tego czasu nowina, że chorągiew pana Baranowskiego z Zamościa
na pojazd ku Lwowu wyjechawaszy, wzytka w ręce nieprzyjacielskie przyszła.
Pod ten czas, gdyśmy u Chmielnickiego, na każdy dzień traktując o
bezpieczeństwiem naszem, bywali, niektórzy zakonnicy nieuważni i nieroztropni,
ślachtę i mieszczany na nas poburzyli udając, jakobyśmy nostrum privatam
securitatem magis quam publicam u kozaków promowowali byliśmy zatem w
wielkiem niebezpieczeństwie ab incondita plebe, i ledwie Jegomość P.
Arciszewski suis rationibus furorem uhamował, a sam też czas potem magnus
rerum interpres, niewinność naszę pokazał. Bywając u Chmielnickiego,
widzieliśmy, kiedy Tohajbej za duszę zabitego siestrzeńca swojego nabożeństwo
na pacierzach takich, jakich i my używamy, odprawował, mrucząc coś a ręce i
oczy coraz ku niebu podnosząc.
Vigesima tertia die Octobris ustąpił sultan Gałga z hordą swoją ku Kamieńcowi
ze wszytkim plonem i łupem, a horda Tohajbejowa ruszyła się ku Zamościu.
Vigesima quarta Octobris kazał strzeliń z dział swoich dwadzieścia razy
Chmielnicki, jakoby na valetę, ale re vera chcąc sprobować wyrichtowanych
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dział ku miastu, jako to sami kosacy w mieście będący przyznawali. Uderzyła
jedna kula w kamienicę Jegomości księdza arcybiskupa lwowskiego, druga w
kamienicę żydowską, trzecia leciała mimo wieżą ratuszną, na której na ten czas
byłem non sine periculo, przypatrując się, jako się pułki nieprzyjacielskie ruszyć
poczynały tego dnia, co też i drugiego dnia to jest 25 października było,
budynków jednak różnych co było zostało jeszcze, tak we dnie jako i wnocy
popaliła czerń nad wolą i nad zakaz Chmielnickiego, który potem assawułów i
watamanów rozesłał na pohamowanie tej swejwoli, facta coram nobis
protestatione, że nie z jego woli, ani z rozkazania przedmieścia lwowskie
popalone, kładąc przyczynę i winę na nas samych.
W poniedziałek rano (był to dzień dwudziesty szósty października) sam
Chmielnicki i z armatą ustąpił ku Zamościu, nam Zachariasza Chmielnickiego,
stryjecznego brata swojego pro obside w mieście zostawiwszy i inszych kilku
przy nim.
Po jego ustąpieniu nazajutrz, to jest 27 Octobris, odprawowaliśmy wotiwę w
kościele metropolitanskim, dziękując Panu Bogu, że nas z miłościwej łaski
swojej raczył oswobodzić, śpiewając Te Deum laudamus.
Tertia die Novembris odprawowaliśmy nabozeństwo na ratuszu w izbie
radzieckiej, prosząc P. Boga, ut illum locum tamquam sedem consilii nostri na
potomne czasy bronić raczył i Ducha swego świętego tam in prosperis quam in
adversis użyczał.
Quarta Novembris w kościele Ojców Fransiczkanów votive i kazanie
odprawowało się ex voto, które pospólstwo na wałach będące uczyniło, przy
solennem spiewaniu Te Deum laudamus. Jest przecie jeszcze nie mało wojsk
kozackich na mil kilka od Lwowa, dla których ani my z miasta wyjeżdzać, ani do
nas ludzie przyjeżdzać z żywnością (acz wszytka żywność od nieprzyjaciela
ogniem zniesiona) mogą, i tak po staremu in obsidione jesteśmy.
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Natan Notte Hanover, Yavein Metsulah, Venice 1653,
The Massacres in Lwów, the Capital, 6v-7r
After this, Chmiel, may his name be blotted out, and his army, went on to
besiege Lwów, the Capital, one of the four largest communities in Poland. It
was a great and holy community, renowned for its sages and authors. When
the enemies arrived they encamped in the valley facing the High Fortress
that stood outside the town. Defenders in the fortress fired on them, killing
thousands of Ukrainians and Tatars. This continued until the Poles in the
fortress ran out of water and had to withdraw to Lwów itself. The locals
then set on fire all the houses around the wall so that the besieging forces
would not be able to hide in them. Despite this, the enemy managed to
capture the fort and then surround the city. The people were terrified to
leave their houses because of the sniping from the fortress. Plague and great
famine spread through the town: “Without shall the sword bereave and in the
chambers, terror.” Some ten thousand died of disease and starvation.
As the days passed and they still could not take the town, they sealed off the
sources that gave it water, stopping the supply of drinking water. And the
whole town said, “Why should we die of hunger and thirst? Let’s send to
the enemy, offering our possessions as a ransom.” So the townspeople sent
emissaries to offer a compromise; they would give silver and gold as ransom
for their lives.
Chmielnicki accepted, saying to his forces: “What is the benefit in killing
them? Let’s take their money as ransom for their lives.” Then he sent his
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captain, by the name of Głowacki, a former Polish officer who had rebelled
against the Kingdom of Poland and vowed allegiance to him, together with
several Cossack officers, to the town to negotiate the terms of the
compromise. Afterwards, a number of leading and reputable townspeople,
together with reb Simeon, the Syndyk [Shtadlan] of the Lwów community,
went to meet Chmiel and negotiate with him. They agreed to the following
deal: the town, including its Jews and its leaders, would give a ransom of
two hundred thousand zloty. However, they could not raise that amount of
cash, so they gave their silver and gold and also other goods, priced well
below their current value. They also weighed the gold and silver with
weights as heavy as lead, so its value was drastically reduced. They
exploited the town, leaving it like a pond without fish. Were it not for God’s
mercy on His people Israel, who were there in the thousands and tens of
thousands, all of them great scholars making mighty repentance until their
cry reached on High – so the Lord, Blessed Be He, influenced the hooligans
to do a deal with them – and had the siege lasted just one more week, all the
people in the town would have died of hunger and thirst
From there they journeyed and besieged the city of Żółkiew...
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(גזירה דק"ק לבו"ב הבירה)
ויהי אחרי הדברים האלה הלך חמי"ל ימ"ש עם כל חילו לצור על ק"ק לבוב הבירה והיא א' מן
הארבע קהלות גדולות שבמדינת פולין והיא עיר גדולה לאלהים של חכמים ושל סופרים
וכאשר באו לשם האויבים היו יושבין שם בערבה לפני המבצר הגבוה העומד מחוץ לעיר
לבו"ב והיו מורים להם מן המבצר הגבוה והרגו מאנשי היונים והקדרים אלפים עד שהיו עם
פולי"ן מוכרחין לילך מן המבצר הגבוה שאין להם מים שם וילכו עם פולין מן המבצר הגבוה
אל העיר לבו"ב ויציתו אנשי המקום כל הבתים שסביב לחומה באש כדי שלא יחבאו שם
האויבים סביב לעיר .אף על פי כל לכדו האויבים את מבצר הגבוה ויצורו את העיר מסביב
והיה יריאים בעיר לילך מן הבית מפני קני השריפה המורים מן המבצר הגבוה לעיר ודבר
ורעב גדול היה בעיר מחוץ תשכל חרב ובחדרי' אימה .ומתו בעיר ברעב בדבר כעשרת אלפים
נפשות ויהי כאשר ארכו להם שם הימים ולא יכלו לכבוש העיר הלכו וסתמו המעינות שמחוץ
לעיר שכל בני העיר שותין מהם ולא היה מים לעדה לשתות ויאמרו כל העדה למה נמות ברעב
ובצמא ושלח אל האובים אולי יקחו רכושנו פדיון נפשינו ושלחו אנשי העיר שלוחים אליו
שיתפשר עמהם ויתנו כסף וזהב פדיון נפש' ויטב הדבר בעיניו ויאמר אל עבדיו מה בצע כי
נהרוג אותם ,נקח ממון שלהם פדיון שנפשם ושלח הוא שר האלף שלו ושמו גלאווצק"י שהי'
אחד משרי פולין שנשבעו לו ומרד במלכו' כנ"ל עם כמה שרי' מהקזאקין לעיר להתוכח עמהם
על ענין פשר .ואח"כ שבאו מן העיר של [אל?] חמי"ל ימ"ש שרי' רבים ונכבדים ועמהם ר'
שמעון השתדלן מלבו"ב שיתוכחו עמו ונעש' הפשר שיתנו לו כל העיר בין היהודים והשרים
מאתים אלף זהובים פדיון נפשם ולא הי' בידם ממון כסך הנ"ל ונתנו לו כסף זהב ושאר
סחורות בזול גדול כמו שהי' שוה בימים ההם עובר לסוחר ושקלו הכסף וזהב במשקולות
גדולת כמו עופרת וחצי בחנם .וינצלו ק"ק לבו"ב כמצול' שאין בו דגי' ולולא ד' רחם על עם
בני ישראל שהיו שם לאלפי' ולרבבות כולם חכמים גדולם ועשו תשובה גדולה עד שעלתה
צעקת' למרו' ונתן השם יתברך בלב הפוחזי' להתפשר עמהם לולא זאת שהיו במצור עוד שבוע
אחד היו מתי' כל אנשי העיר ברעב ובצמא.
ונסעו משם ויצורו על ק"ק זאלקו"א....
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Natan Notte Hanover, Yavein Metsulah, Venice 1653
The Massacre in Tulczyn, 3v-4r
After they had done the terrible things they wanted to in Niemirów, a band
of about ten thousand scoundrels and hooligans gathered, led by the Jew
hater, Krzywonos, may his name and memory be blotted out. They went
from there to Tulczyn, in whose fortress were some six hundred Polish
troops and with them some two thousand Jews. Among them were trained
soldiers and seasoned fighters. The Jews and the nobles made a pact to help
each other in the fighting against their common enemy, and took an oath not
to betray one another. They heavily reinforced the fortress, and, armed with
all kinds of weapons, the Jews and the nobles took their posts on the
ramparts. Every time the Ukrainians got close to the fortress, the archers on
the wall shot at them with arrows and bullets, inflicting heavy losses on
them. They ran away from the Jews, who bravely pursued them, killing
several hundred of their men.
The Ukrainians gathered again with the peasants and the nearby
townspeople, thousands and tens of thousands of them, bringing up iron
battering rams to breach the wall. They suddenly charged the fortress with
loud and strange shouts, as Cossacks do. When the people standing on the
wall saw this horde, they were shocked and terrified. Despite this, they
continued shooting from the wall and kept them away. This time, too, they
ran away from the Jews.
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As time passed, the Ukrainians devised a plan to send a letter to the nobles
in the fortress offering peace on condition that the spoil taken from the Jews
be given them as ransom. This they did, sending their peace offer to the
nobles in the fortress. The nobles accepted it at once and sent for the Jews to
disarm them one by one until all their weapons had been taken. They Jews
understood the deception and wanted to oppose and kill the nobles first,
because they had been the ones to betray the pact.
But the Head of the Tulczyn Yeshiva - the Scholar, our Teacher and Master,
Rabbi Aaron - cried to the Jews in a great voice: “Listen, Brothers and
Fellow Jews. We are in exile among the nations. Should you lay a hand on
the nobles, and the Christian kings hear of it, they will extract vengeance
from all our brothers in exile, Heaven Forfend. So, if it has been decreed in
Heaven, we will accept our judgment with pleasure. We are no better than
our brothers in Niemirów. And may God grant us mercy in the face of our
enemies. Perhaps they will take our possessions as a ransom for our lives.”
The Jews listened to him, and brought all their property into the fortress’s
courtyard.
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נתן נטע הנובר ,יון מצולה ,ונציה תי"ג ,עמ' ג' ב' – ד' א'
(גזירה דק"ק טולטש"ין)
ויהי אחר שמלאו רעתם כרצונם בק”ק נמרוב ,נתאספו פוחזים וריקים ,כמו עשרת אלפים
איש ,ובראשם צורר היהודים קריוונוס ימח שמו וזכרו והלכו משם לק”ק טולטשין ,כי שם היו
במבצר שש מאות גבורי חיל מן השרים של עם פולין ,וגם נתקבצו שם אצלם כשני אלפים
יהודים והיו בהם גם כן גבורי חיל ומלמדי מלחמה ,ויכרתו שניהם ברית ,היהודים והשרים,
איש את אחיו יעזרו להלחם כנגד שונאיהם ובשבועה שלא ימעלו זה בזה .וחזקו המבצר מאד
מאד וחמושים עלו בני ישראל בכל מיני כלי זין ויעמדו על החומה השרים והיהודים .ובכל
פעם שקרבו לגשת היונים אל המבצר ויורו המורים העומדים על החומה בחצים ובקני השרפה
ויכו מהיונים עם רב ,וינוסו מפני בני ישראל ,ובני ישראל אזרו חיל וירדפו אחריהם ויכו מהם
כמה מאות איש .ויתאספו היונים עוד הפעם עם כל בני הכפרים וערים הסמוכים להם לאלפים
ולרבבות ויקרבו אילי ברזל להפיל החומה ובאו פתאום להלחם על המבצר בצעקות גדולות
ומשנות ,כנהוג של הקוזקין ,ויראו העומדים על החומה ויתמהו על רבוי העם ויחרד לבם ואף
על פי כן ויורו המורים מן החומה ולא נתנו לגשת אל החומה וינוסו מפני בני ישראל גם בפעם
הזאת .ויהי כאשר ארכו להם הימים ויתיעצו היונים לשלח אגרת אל השרים שבמבצר
להשלים עמהם באם ובתנאי שיתנו להם שלל היהודים פדיון נפשם .וכן עשו ושלחו אגרת
שלומים כנ”ל אל השרים שבמבצר .מיד הסכימו השרים ושלחו מן היהודים אחד אחד ויקחו
מהם כלי זינם הכל ביחד .ויבינו היהודים הערמה ובקשו היהודים לשלח יד תחלה בשרים
ולעמוד לקראתם ,מאחר שהפרו בריתם תחלה ,ויצעק בקול גדול הראש ישיבה של ק”ק
טולטשין הגאון מוהר”ר אהרן אל היהודים ,ויאמר אליהם“ :שמעו ,אחי ועמי ,אנחנו בגלות בין
העמים ,אם תשלחו יד בשרים ושמעו כל מלכי אדום וינקמו נקמתם מכל אחינו שבגולה
חלילה .לכן אם היא גזרה מן השמים נקבל בשמחה דיננו ,לא טוב[ים] אנחנו מאחינו שבק”ק
נמרוב ואל שדי יתן לנו רחמים לפני שונאינו ,אולי יקחו כל מחמד עינינו כפר נפשנו ”.וישמעו
אליו בני ישראל ויביאו כל רכושם אשר רכשו אל תוך החצר של המבצר.
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Meir ben Shmuel of Szczebrzeszyn, Tsok Ha`itim, Krakow 1650, p. 2v.
The Rabbi of the community became angry and he gave them a wise answer,
though speaking in panic. “If you kill the nobles - and the Ukrainians, too,
in the hills and valleys - a bird will carry the word and it will be heard
throughout Poland. The leaders of Christendom will arise, God forbid, and
kill all our brothers in the Diaspora.”
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' עמ' ב' ב, קראקא ת"י, צוק העיתים,מאיר בן שמואל איש שעשרשין
 וגם יוונים בהר, אם תעשו בפריצים כלה, והשיבם בחכמה ויענם בבהלה,ויחר לאב”ד הקהלה
 יעמדו אלופי אדום חלילה, ונשמע הדבר בפולין כלה, עוף השמים יוליך המלה,ובשפלה
.ויהרגו כל אחינו שבגולה
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Natan Notte Hanover, Yavein Metsulah, trans. Moshe ben Avraham,
Amsterdam 1686
The Massacre in the Tulczyn Community, 8v-9r
After the massacre in the town of Niemirow, the Ukrainians camped around
the town of Tulczyn. Stationed with them was a Jew hater, Karmoansis by
name. Six thousand Polish noblemen had come to Tulczyn and there were
two thousand Jews there at the time, too. They had made a pact with each
other as they wanted to [stand] together against the Cossacks, for which
[purpose] they took an oath together. There was also a great stronghold,
which had many cannons, great and small; they sent many hundreds of the
Ukrainians to their deaths. But the Ukrainians grew stronger and worked out
a plan. They sent letters to the very same town: “You all want to be saved,
just hand over to us the Jews’ money, that way you will all remain alive.”
The Polish noblemen liked this a lot and called one Jew after another to
come to them, and took away their weapons. However, the Jews finally
wised up and, understanding that this would end badly, they wanted to go to
war with the noblemen in the town. However, the Rabbi, Our Master
Aharon, spoke to them: “Were we to act thus, all the noblemen would take
their revenge on the Jews in Poland. In the end, if we endure suffering, it is
a judgment from God. Maybe the Ukrainians will take mercy on our poor
little children and take our goods, rather than [spill] our blood.
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נתן מטע הנובר ,ספר יון מצולה ,תרגם משה בן אברהם ,אמסטרדם תמ"ו ,עמ' ח ב' – ט א'
גזירות דק"ק טולטשין.
נאך דיא גזירות )בק"ק נעמריב( דער שטאט ,זיין דיא יונים גילאגן נאך טולטשין דער שטאט,
אונ' מיט זיא איז גיווונין איין יהודי איין צורר קרמואנשי"ש אים נאמן .אונ' אין דער שטאט
טולטשין זיינן זעקס
טויזנט פולישה פריצים  //גיקומן .אונ' אויך ווארן דרינן צווייא טויזנט יהודים צו מאל .אונ'
האבין מיט אננדר כורת ברית גיוועזן אל ,וויא וועלטן זיך קיגן דיא קאזאקן ווערן ,דר צו
טעטין זיא איינר דען אנדרן שווערין .אונ' עש וואר אויך איין גרוש חוזק אונ' האטן פיל קליין
אונ' גרוש גישיץ ,אונ' שלאגין פון דיא יוונים פיל הונדרט צו טויט .אבר דיא יוונים טעטין זיך
שטערקין ,דא דש דיא יוונים טעמין מערקין ,אונ' שיקטן כתבים אין דער זעלבגה שטאט אניין.
איר זעלט אלי פטור זיין ,נור טוט אינש דיא יהודים איר געלד ארויס געבין ,זוא זאלש איר
אנדרי אלי בלייבן לעבין .דיא פולישה פריצים טעט דאש גיפאלין וואול ,אונ' רופטין איין יהודי
נאך דען אנדרין דש ער צו זיא קומין זאל ,אונ' נאמן אינן אוועק גיווער מיט ביטרוג .אבר דיא
יהודים ווארן ענטליך גיווארן קלוג ,אונ' מערקטין דש עש מוזט ניט רעכט צו גין ,אונ' וועלטין
מיט דיא פריצים אין דער שטאט איין מלחמה אן העבין אבר הגאון מוהר"ר אהרון
הוב אן צו שפרעכן ,ווען מיר דש ווערן טון זוא ווערן זיך אל דיא פריצים אן די אנדרי יהודים
אין פולין רעכין .איז עש אנדרשט איין גזירה פון גאט ,דאש מיר זאלין ווערדן גשלאגן צו
טויט ,זו וועלן מיר עש ליידן יוא ,הש"י ווערט עש וועלן האבין זוא .פילייכט ווערדן זיך דיא
יונים דר ברמן ,איבר אונזרי קלייני קינדר דיא ארמן ,אונ' ווערדן נעמן אונזר גוט ,אונ' ווערדן
פר שונן אונזר בלוט.
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